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ANNO XV111 (1974)

PRESENTACION
SU\i\IARIU\1
Elenchus documentorum provinciarum ad Conventum
Generalem missorum.
Labores Commissions Praeparatoriae . Criteria : fidelitas
in referendis postulatis Convcntuum Provincialium, et sobrietas in suggestionibus Conventui Generali faciendis.
Magnitudo documentorum.
Considerationes: Quaestiones iuridicae nimiae videntur.
Similiter dicendum de quaestionibus internis. Vita apostolica primatum habcre putamus.
Magni monenti problemata investiganda et tractanda.
Quaestio de Constitutionibus elaborandis non debet
exhaurire vires Congregationis.

La a Synthesis documentorum conventus generalis s, quc se
inserts fntegra en este ntimero, es el documento de base de la Asamblca General, quc ha silo enviado previamente a todos los delegados
Para su estudio. Es el resumen de otro mucho mayor, que contiene
las respuestas fntegras de las Provincias que estar'a a disposicion
de los delegados durante la Asamblea.

El material recibido
Provincias que han enviado postulados a la As. Grl.

42

Provincias que ban enviado actas sin postulados ....

2

Los postulados de Cuba no llegaron a tiempo .....

1

Alemania, 1-lungrfa y Checoslovaquia no celebraron
As Prov .....................................

3

Total ......................................

48

- 160 La Provincia de Turfn no hahfa terminado su Asamblea,
y otras provincias tienen una segunda sesion para cuestiones provinciales.
El material se puede clasificar asi por su contenido:
Respuesta a la Comisidn preparatoria........... 40 Prov.
Respuestas a la Carta del Superior General .... 27
Postulados especiales .......................... 17
Postulados al Superior General ................ 5
Observaciones al Directorio de la Asamblea General 3 personas

Postulados personates y document as privados Para information
de la Asamblea General:
Prov. Australiae : Private questioniering and opinions on
Evangelical Counsels , Vows, Membership.
Prov. Australiae: Private response Chapter VIII A: General
Principles.
Prov. SAF Orientalis : Postulata ... which were not considered
by the Provincial Assembly.
Prov. Germaniae. Postulata Visitatoris : De fine, de Spiritu,
de dimissione et de absentia sodalium.
Mons . Indcio Krause: De fine, missionihus , vita communi,
oratione, officiis sodalium.
Informatio : De promotions fratrum ad Diaconatum.
Coetus Ibericus 5: De munere Conventus Generalis , de vita
apostolica , de vita communi , de incorporatione et de dimissione
sodalium.
Coetus Ibericus 5:
locali.

De paupertate, de Superiore Generali et

Confratres Bikoro: Rcsponsiones quacstionibus Commissionis
Pracparatoriae et Superioris Generalis.
Tombs de la Puebla : De muncre proximi Conventus Generalis.
Prov. Salamanca . Coetus 9: Dc identitate C.M., de vita communi, de actuositate apostolica , de regimine et de occonomia.
Anonimus ( Lingua Gallica): Dc fine et de spiritu Congregationis.
Campo Fermin : De consiliis et votis.
Cavanna Jesus : De munere (' onventus Generalis, de fine et
de spiritu ct de votis.
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J.

Bonjean
M.: Responsio privata omnibus quaestionibus
Commissionis Pracparatoriae et Superioris Gencralis.
Rousseau Andre: : Responsio privata quaestionibus Commissionis Praeparatoriae et Superioris Generalis.
Lamaze Michel: Dc identitate, de votis et de exerciciis pietatis.
Carballo F., Lopez I., Gon:ez A.: Rcsponsio privata quaestionibus Commissionis praeparatoriae et Superioris Generalis.
Sendra Jose:
huius tcmporis.

De adaptatione voti paupertatis conditionibus

Provincia Tolosana studia quaedam de saccularitate C.M.
duobus fasciculis ephemeridis # Bulletin des Lazaristes de France
collecta Conventui Gen. pro informatione missit.

Trabajo de la Comisibn Preparatoria
La Comisibn Praparatoria se reuni6, segun lo previsto, el 15
de mayo y trabaj6 intensamente hasta el 4 de junio.
Asistieron nueve de los dicz miembros originales de la comisi6n. EI P. Jacques Gros, misionero del Viet-Nam, habia obtenido
dispensa por trabajos urgentes en la misi6n.
Colaboraron con la Comisibn el P. Kapusciak y, en su ausencia, el P. Sainz, el P. Cid, el P. Natuzzi como Iatinista ,el P. Rigazio
para el Directorio de la Asamblca y como editor de los documentos
y el Ilo. Nagel en la fotocopia y en otras muchas actividades.
Ahri6 la sesi6n al P. General, en la que dio la vienvenida a los
miembros, declar6 legitima la reuni6n segun las Constituciones
y traz6 las lineas gencrales del prograna.
El P. Kapusciak cnumer6 los problemas con mis detalle y
y prescnt6 el estado de la cuesti6n. El P. Zico hab16 de la fidelidad
a las Asamblcas Provinciales. El P. Cid cnumer6 los documentos
que Sc habia recibido de las Asambleas Provinciales. Luego se procedi6 a la distribuci6n del trabajo.
P. A. Sylvestre y V. Zico
Caput
Caput

I: De munere proximi Conventus Gencralis.
11: De fine et spiritu Congregationis.

Caput III :

De actuositate apostolica Congregationis.

P. V. Groetelaars y A. Mikula
Caput IV: De vita communi.
Caput VI: De vita orationis.
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P. N. Persich y G. Mahony
Caput V: De consiliis evangelicis.
Caput VII: De Sodalibus.
P. F. Carballo y G. Stella
Caput VIII : De regimine
Postulata specialia.

P.

J.

Rojas

Responsiones quaestionibus a Superiore Generali propositis.
Postulata privata.
El dia 16, despues del primer contacto con el material se discutib la cuestion del mr todo a seguir. Se accordo hater un primer
documento con las respuestas fntegras, clasificadas seg6n el orden
de preguntas de la Comision Preparatoria y del Superior General.
Esta primera sintesis se pondra a disposition de los delegados aquf
en Roma, cuando lleguen.
Un segundo documento resumira las respuestas en una sintesis breve, para enviarlo a los delegados como documento de base.
Mis tarde surgio la idea de hacer recomendaciones a la Asamblea General despu6s de visto el material.
Todo esto se fue elaborando y discutiendo a lo largo de los
20 dfas de reuniones. Al fin se discutierdn los puntos practices,
que aparacen en las tiltimas paginas.
Yo puedo dar testiomonio de que en todo momento hubo una
gran preocupacion por la fidelidad a las Asambleas Provinciales y
una gran sobricdad en la sugerencias.

Volumen de los documentos
Doc. 1

Doc. 2

Caput

I: Dc munere Conventus Generalis .. 14

Caput

II: Dc Fine et Spiritu C.1I........... 16

2

Caput

III: De actuositate apostolica .......... 21

3

Caput

IV: De vita communi ................ 16

2

Caput

V: De Consiliis cvangelicis............ 9

1

2 pp.

Dc votis in C.M . ................ 20

3

Caput

VI: De vita orationis .................. 20

2

Caput

VII: Dc sodalibus ..................... 26

8

De Formatinnc ................... 25

5

- 163 Caput VIII: De Regimine ....................

97

Postulata specialia .............................
Responsioncs quaestionibus Superioris Gen. .....

7

2

33

7

13

Consideraciones
Estas notas son completamente personales , y he tratado de
dar unos pasos hacia fucra Para tomar perspectiva y unos pasos
hacia el futuro para discerner valores permanentcs.
Una contradiccion. Treinta y dos provincias se declaran contra
las cuestiones juridicas, y resulta que el capftulo de Gobierno tiene
97 paginas en su forma completa y 13 en resumen y esto sin contar
]as cuestiones mas o menos jurfdicas que hay en otros capftulos
como el Dc Sodalibus. Por el contrario el De Actuositate Apostolica tiene 21 en total v 3 en el resumen.
Ciertamente necesitamos una ordcnacion jurfdica para que el
grupo funcione, pero no podemos agotar en este punto toda la
cnergfa.
Mirando afuera o mirando adentro: El volumen del material
da una gran preferencia a las cuestiones internas. Practicamente
todos los capftulos , menos el Dc Actuositate Apostolica y cn gran
parte el primer capftulo , tratan de cuestiones internas.
Creo que to primcro es In que hacemos en el mundo. La organizacion viene despucs . San Vicente descubrio una mision en el
mundo, despues lentamente fue creando las estructuras necesarias
para darle permanencia.
Las coostituciones actuales , sin ser optimas, son huenas y
pueden orientar nuestra vida.
La definicion de Ins votos es importante , pero es mucho mas
importante hacerlos operantes en nuestra vida.
El prohiema de ]as vocaciones es de vida o mucrte, pero si nuestra accion en la Iglesia y en el mundo no es coherente y significativa,
no podemos hacernos muchas ilusiones.
Alirando atrds o mirando adelante: EI pasado es parte de nuestra
vida y no podemos romper con e1 sin peigro de perdcr nuestra
identidad, pero ante el pasado sc pueden tomar muchas posiciones:
Una postura arqueologica de admiracion y restauracion, como
se restaura un viejo castillo, que ha perdido toda su funcion, pero
se conserva como un recuerdo.
Unit postura cst,itica: el pasado dio bucnos resultados, la misma
('structura tiara hucnns resultados en cl futuro.

- 164 Una postura dinamica. Del pasado tenemos la inspiracion
vicenciana y muchos valores permanentes en nuestra vida, pero
es ncccsario mirar al mundo para saber to que tenemos que hacer
en el momento por fidelidad a San Vicente.
En esta perspectiva sera necesario tomar conciencia de las circustancias que mueven cl mundo en el momento.
- El mundo de las comunicaciones sociales que condicionan
los mr todos de apostolado.
- La actual busqucda de nucvas estructuras para construir
un mundo mas justo y mas humano.
- El avance de la t6enica y de la secularizacion.
- La reaccion contra la tr cnica del mundo juvenil.
- La teologia secular que toma mas volumen cada dia.
La dcsclericalizacion de la Igiesia y la busqucda en el
campo de los ministerios Caicos.
- El agotamiento de las idcologfas vigentes por los fracasos
practicos para orientar el mundo.
Todo esto plantea infinitos problemas y en el fondo es una
llamada a vivir el Evangelio con integridad y sinceridad.
Problemas fundamentales. Casi todas las provincial se deciden
por los problemas fundamentales, pero at establecer los problemas
fundamentales empiezan las diferencias.
Unas toman la lfnea teorica do las definiciones: dcfinicion de
la mision de la Congregacion en el mundo de hoy, definicion de los
critcrios apostolicos, etc.
Otras prefieren empezar por la experiencia. Descubrir los
problemas reales e intentar su solucion.
Entre las vias practicas de solucion se presentan las siguientes,
que a mni, personalmente, me han parecido mas significativas:
- Fomentar las experiencias y establecer una comision para
orientarlas y evaluarlas.
Planificacion del trabajo.
- Formaci6n adecuada de los nuestros.
Estrategia en los a movimientos sociales * del momento.
- Atencion al mundo de los pobres, al a tercer mundo *, a
los ministerios laicos, a las comunidades de base, a los puntos candentes de la pastoral de hoy.
Pensando un poco en nuestros problemas, me parece que
nuestras dificultadcs no estan en ]as ]eyes, ni tampoco en el orden
de las ideas. El ideal del servicio a los pobres, ideologicamente al
menos, es bastante claro para todos. Creo mas Bien que esta en el
orden de la ejecucion.

165 - En la falta de valor para rectificar soluciones equivocadas.
Creo quc una revision de obras segtin los criterion de Perfectae
Caritatis No 2 serfa una etapa nccesaria.
- Falta de planiticacion para aprovechar todos los recursos
en nuestras manos y emplearlos correctamente.
- Dispersion de fuerzas en experiencias sin el apoyo provincial , como notan varias provincias.
La solution serfa buscar los medios de action, crear estructuras
dinlmicas que obliguen a tomar decisiones.
Yo serfa partidario de trazar unas lineas muy sencillas de estrategia vicenciana para los proximos seis anos, con unas metas asequibles, unos medios realistas y unos cometidos especificos pars
cada nivel: nivel general, nivel provincial y nivel local y atenernos
a eflos en la prbxima etapa. Todo cllo flexible segtin las capacidades
de las provincias. Programas de action que no leyes, es nuestra
necesidad.
Hay provincias que han hecho ensayos de planificacion general.
Su experiencia podria ayudar a ver claro en este punto a las demas,
por lo menos mostrar que la planificacion es posibic.
Problema de la Constitutions. Las provincias dicen: Constituciones breves, sencillas, evang&licas, sin la carga de los estatutos.
Perfectamente de acuerdo.
Para mi son claros los siguientes puntos:
-- Las Constituciones son necesarias como regla de inspiracion comun, como expresion de nuestro espiritu comunitario, como
reguladoras de nuestra vida en puntos basicos cuando la buena
voluntad de las personas no basta.
- Las Constituciones no crean el espiritu, sino que In suponen; no pueden expresar el espiritu de una mantra exhaustive
y el grupo puede funcionar con unas constituciones imperfcctas.
Personalmente crco que se debian someter a una elaboration
lenta a lo largo de los proximos seis anos, por una comision en
dialogo constants con la provincias y con los expertos de casa y de
fuera, para tener en cuenta toda la realidad en lo posihle y no pasar
por alto ningtin punto importante. Y esto sin quc interfiera en la
marcha vital y en el esfuerzo de renovation de la Congregation.
No podemos agotar las energias en unas constituciones.
E MI LIO CID
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CONVENTUS UT OCCURSUS ET COMMUNIO CONFRATRUM
HABENDUS EST

ot Conventus Generalis saepe saepius consideratur solum ut
medium statuta ferendi et textus quosdam claborandi. Hacc absque dubio a Conventu fieri debent , sed non in his tantum ipsius
Conventus munus exhauritur . Conventus Generalis est enim Confratrum Provinciarum et Viceprovinciarum occursus, ut coniunctim
orent , inter se colloquantur , sibique ipsis invicem auscultent sivc
in congressionihus sive extra.
IN singuli suns suacque quisque Provinciae expcrientias aliis
participabunt , et quaestionibus positis, mutuo libenter respondebunt. Unusquisque etiam magis praesto Grit ad alios audicndos
quam ad dicendum , sibi persuasum habens omnes sese manifestandi
opportunitate frui debere. Nam, in huiusmodi Conventibus qui
ex pcrsonis non congenerihus constant peculiaris pracvalet modus
loquendi et audiendi et intcllegendi ... Confratres ideo , Conventus
membra, haec omnia sane agnoscere debent seseque per orationem,
reflexionem ac dialogum componere, ut ea adire possint s (n. 6).
e Vobis igitur praxim dialogi enixe commendo... Si aditum
habere cupitis ad aliquem Confratrem, qui aliter ac vos sentit et
opinatur , benigne atque comiter faveatis ad cum loqui, de eodem
quidem studio cum ipso congrucre satagentes attentasque aures
vestras praebentes , et non solummodo verba loquentis sed et personam intellegere cniteatis . Vobismetipsis dialogus potissinulm
prodesse potest...
Huiusmodi dialogus nos omnes adducet ad unanimen suasionem
de intima profundaque in nobis renovatione urgenda ac perficienda * (n. 10).
[Ex Litt. Circ. 25-1-74]

James W. R ICHARDSON, C. M.,
Sup. Gen.
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Romae, die 2 mensis iunii 1974.
Carissimi Confratres,
iuxta art. 195 Constitutiomim et Statutorum C.M., conati
sumus munus nostrum implere a vota singulorum Sodalium, proposita seu postulata Conventuum Provincialium et postulata a Supcriore Generali, audito Consilio, proposita... in ordinem adducendi o (Cf. art. 195 Const. et Stat.; Interpretatio practica art. 195
a R.D. Sup. Gen., data 1 nov. 1972, in VINCENTIANA, n. 6,
anni 1972, pag. 229), ad praeparandum Conventum Generalem qui
mense augusto huius anni cclebrabitur.
Ex 48 Provinciis et Viceprovinciis, 42, praeter aliquos singulos
Confratres, ad nos miserunt, sub forma Postulatorum vel Responsionum ad quaestiones propositas a Commissione Pracparatoria,
amplam materiam, quam sine dubio considerare possumus ut
reflexionem et animadversionem totius Congregationis relate ad
Conventum Generalem.
Hic igitur habetis synthetice vcstrorum studiorum atque pertractationum conclusiones. In altero documento (Doc. I) unusquisquc %estrum poterit postca invenirc textum completum seu,
in sua cuiusquc lingua, ipsa verba a singulis Provinciis adhibita.
Fideliter exponere satagentes, quamvis summatim, responsiones acceptas, declaramus nos, quoad methodum sequendam et
lahoris ct divisionis materiae, iudicio cuiusque memhri Commissionis facultatem reliquisse indicandi nomina Provinciarum aut
simpliciter earum numerum adnotandi, quae, ad quacstiones propositas, affirmative vel negative responderant.
Ratione claritatis Commissio debet etiam notificare nos, si
ad laborem aliquas ausi simus addere propositiones pro Conventu
Generali, id revera fecisse confisos ipsarum Provinciarum voluntati,
quam maxima fidelitate semper enisi sumus interpretari; eas igitur
praesentamus taniquarn a suggestiones N tantum, nullam innucntes
intentioncm nos interponendi in eiusdem Conventus processum,
qui liter sempcr manebit suam optimam scligendi methodurn,
sed mentem habentes quaedam suppeditandi elementa ad melius
adhibendas syntheses.
Conventus Provinciales non semper distinxerunt « Postulata
et a Rcsponsiones ad quacstiones Commissionis ». Eorum enim
responsiones ut vera postulata Provinciae habuerunt nobisque
tradidcrunt. Idco ad synthesim conati sumus adducere eiusmodi
propositionum formas, quibus eundem sensum idemque pondus
tribuimus, enumcrando separatim ut o Postulata specialia 4 eas
tantum , quae aliquid vere novum et singulare afferre nobis visac sunt.
Practer munus peculiare a Constitutionibus nohis commissum, perutile putavimus etiam Delegatis suggerere, sicut porro
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videbitis, quasdam indicationes practicas, quo facilius ipsi se dirigant cum Roman pervenerint.
Censemus ergo, hoc modo, nos afferre carissimis Confratribus
ad Conventum Generalem delegatis densam summique momenti
materiam, quae est synthesis studii, pervestigationis, desiderii
atque spei totius Congregationis.
Cum omnibus Confratribus simul coniuncti, fusas Deo, auspice
Sancto Vincentio, expromimus prcces pro fclici Comentus Generalis
exitu.

Commissio Praeparatoria:
CARBALLO Francisco
GROETELAARS Victor

M AHONEY Gerard
MIKuLA

Augustin

PEHsicti Nicholas
ROJAS Luis Jenaro
STELLA Giorgio
SYLVESTRE

Andr6

Zico V icente

TABUL A COMP EINDIORUNT
a. vel aa. = articulus vel articuli C+S
Const. = Constitutiones et Statuta 1968-69
C+S Constitutiones et Statuta 1968-69
CuG = Curia Generalis
n. vel nn. = numerus vel numeri
p. ve1 pp. = pagina vel paginae
par. = Paragraphus
Prov. = Provincia aut Viceprovincia C.M.
Reg.Com. = Regulae Communes Sti. Vincentii
Compendia Provinciarum ac Viceprovinciarum eadein sunt
ac ea quac in Catalogo Congregationis Missionis, pro anno 1974,
invenies.
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SYNTHESIS RESPONSIONUM A PROVINCIIS MISSARUM

CAPUT I - I)E i\IUNERE PROXII\L' CONVF;NTUS GENT{RAL1ti
3. 1. Qualis tibi videtur deheat proximi Conventus orientatio generalis
esse? Utrun: pragmatica tantum aut ad res fundamentales directa, aut utramque indolem induens?
(32 Provinciae responsionen dederunt)
15 Provinciae putant Conventum Gencralem indolem pragmaticam
inducre debere et de quacstionibus fundamentalibus tractare.
Plures instant in aspectu aequilibrii.
8 Provinciae et coetus missionis Bikoro aspectum practicum tanquam primum suadent: oportet inciperc a realitate concreta;
si tamen de quaestionibus agetur fundamentalibus, hoc fiet
incipiendo ab experientia.
9 Provinciae pergunt in questionibus fundamentalibus quac respiciunt vocationem nostram in mundo hodierno, non omissis
autem aspectihus concretis.

3.2. Ex Provinciarum placitis, qualia amplectenda et qualia reicienda
runt?
(29 Provinciae responsionen dederunt)
13 Provinciae consentiunt nolentes ut:
Conventus terat tempus in determinando methodo laboris
sui, sicut in Conventu anni 1968;
ut moretur in infinitum in quaestionibus iuridicis;
ut intendat Constitutiones ex integro renovare;
ut haercat minutius circa singula.
Exprimunt autem desideria positiva:
20 Provinciae volunt ut protrahatur usque ad annum 1980 tempus
experimentale Constitutionum, praeter mutationes minores.
13 Provinciae expetunt tit Constitutiones sint simplices ac breves
et praesertim a Statutis disiungantur.
7 Provinciae proponunt ut experientias Conventus faveat ac examini subiciat, per se, aut per Commissionem, quam Superior
Generalis institucre possct. De quibus experientiis notitia,
ab una Provincia tradita, et aliis inservire potent.
Natura et attributiones huius Commissionis proponuntur et
cxplicantur a tribus Provinciis: Flu, Mat, Phd. Munus eius

-

17 0

-

erit : promovcre et recognoscere experimcnta et ex eis applicaticncs deducere pro tota Congregatione.
16 Provinciae denique suggerunt propositicres ordinis generalis:
- revisionem vel mutationem alicuius partis Constitutionum;
evidentiam hodiernam nostrae vocationis in Ecclesia;
- problemata de promotione vocationum et de formations;
- experimenta pastoralia; etc. ...
3.3. Quaenam alia themata a Conventu tractanda iudicatis?
(12 Provinciae responsionem dedcrunt)
Haec sunt quacdam themata a diversis Prov. proposita:
- decentralizatio et cius consequentiae non debent in dubium
revocari;
- determinare melius nostram saecularitatem;
- character internationalis Congregationis: quid ad nos?
- de paupertate in mundo it de formations nostrorum;
- de strategia apostolica in <, motibus socialihus a;
- consociatio Congregationis cum Institutis similibus;
- adrnissio lliaconorum in Congregatione;
cooperatio laicorum in Congregationis laboribus;
- de solidaritare erga Confratres in tertio mundo laborantes;
- Assistens Generalis pro 1\(issionibus ad Gentes;
- coc.peratio inter varias Provincias;
- libri, ephemerides et studia vincentiana;
- quare Confratres derclinquunt Congrcgationem;
- problemata Confratrum seniorum, praesertim eorum, qui
vitam in Missionibus ad Gentes degerunt.
3.4. Ratione hahita quorumdam Confratrum censurarum de inefcacitate
et de sumptibus C'onventuum , aliud proponitis medium eficacius,
viliorique pretio, ad eumdem finem assequendunr ? Ct proximus
Conventus Generalis lrabeatur vestra interest Herne, et cur?
(19 Provinciae responsionem dederunt)
7 Provincias negant aliquod medium esse aptius quam Conventus
Gencrales, qui vitalcs pro Congregatione stint.
15 Provincias exprimunt explicite suam magnam expectationem
quoad proximunt Conventum Generalem. Aliquae suggerunt
media ad fovendam communicationem mutuarn inter Sodales et
inter Provincias Congregationis.
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media ad vitandas expensas nimias pro Conventu - Expetitur
ut determinctur terminus ad quem, ne haheatur n Conventusflumcn *, i.e., sine fine.
2 Provinciae postulant etiam tit recognoscatur criterium repraesentationis provinciarum, ut numerus deputatorum minuatur.
Quacdam problemata pertractentur per quaestionariurn perscriptum, missum ad Provincias, a Confratribus perpensum,
cuius responsiones committantur studio Commissionis.
Forsitam sufliceret, in tali casu, Conventus duodecimo quoque
anno cclcbrandus.

CAPUT . 11. - DE FINE ET SPIRITU C. M.

3.1. Debetne exprimi, tamquam finis primarius 0.111., praeeminentia
eiusdem propensionis erga pauperes ita at haec optio dirigat
sensum Constitutionum et opera nostra omnia dislinguat? An
sufficit at dicatur finis C'. M. hodie consistere in disponibilitate
ad Ecclesiae necessitates urgenles, praecipuum tamen amorem
pauperibus manifestando, et particularem ostendendo proclivitatem ad assumenda opera ab aliis relicta?
(26 Prov. responsionem dederunt)
14 Provinciae Clare expetunt ut Finis C. M. ad pauperes directus
ita affirmetur ut sensum nostrarum Constitutionum vcrc penctret et omnia nostra opera distinguat, ratione semper habita
necessitatum Ecclesiae.
8 Provinciae putant sufficere ut dicatur: Finis C.M. consistit in
disponibilitate ad urgentiores Ecclesiae necessitates, cum praecipua propensione erga pauperes.
5 Provinciae animadvertunt hanc propensionem ad pauperes non
excludere dchere scrvitium clero praestandum.
3.2. Poliusquam immutet text us Constitutionum, debetne Conventus
redigere (sicut fecerunt sodales S. I. in corum ('apitulo Gen.)
aliquod proemium in quo affirmet, auspice Sto. Vincentio,
proprium Congregationis munus in Ecclesia atque in mundo
hodierni temporis?
(23 Prov. responsionem dederunt)
18 Provinciae opportunum putant , ut Constitutionibus praeponatur tale proemium quo actualitas in hodierno mundo charis-
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5 Provinciae putant id non esse necessarium.
3.3. Si autem exoptatis ut innovetur textus Constitutionum , debetne
melius componi caput de Spiritu cum capite de Fine , quo clarius
eluceat inter utrumque connexio?
(25 Prov. responsionem dederunt)
10 Provinciae reputant non opus esse ut in his capitibus aliquid
Const. innovetur salva tamcn aliqua simplifications aut clarifications fortassc induccnda.
7 Provinciae quamvis de ca nulla quacstio fieret, reputant tamcn
necesse esse ut supprimatur nota numeri 5 Constitutionum,
quae vim ipsius textus minuit.
15 Provinciae expetunt ut denuo recognoscantur capita de Fine,
Natura et Spiritu Congregationis, ut Clare cluceat quornodo
Finis exprimat Naturam, scilicet typum communitatis quae
est Congregatio et Spiritum ipsam vivificantem, sicut ea quac
ab eodcm Spiritu promanant.
3 Prov. (Ang, NAu, SLu) proponunt novam redactioncm aa. 6,
7, 8, 9, 10 Constitutionum. - Aliae innovationes seu immutationes minoris momenti suggeruntur.
3.4. Quomodo hodie exprimi debeat revera amor Sancti Vincentii
erga pauperes ?
(19 Prov. responsionem dederunt)
19 Provinciae reputant amorem S. Vincentii erga pauperes nobis
manifestandum esse et modo theorico, affirmando hoc propositum in vita nostra ac participando collocutiones studiaque
de hoc subiecto; et modo practico, vivendo more pauperum,
diligendo pauperes, operam dando its sublevandis qui miseria
premuntur, cum ipsis vitam degendo, curando corum promotionem humanam et christianam, ipsis nostram communitatisque tranquillitatem impendendo.
Prov. Mat proponit ut ea fulciantur verhis ipsis Sti. Vincentii:
u Si quis ex nostris putet se Missionem ingressum esse ad
evangclizandum pauperibus, non autem ad eos sublevandos
in necessitatibus spiritualibus et tcmporalibus, ego ipsi respondeam nos cis suhvenirc debere et satagere tit alii quidem cis
auxilium praestent omnimode, sive per nosmetipsos sive per
alios *.
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3.5. Polestne Conventus petere a Provinciis, quae velint, ut ipsae
modo praecipuo exprimant generalem orientationem erga pauperes?
(16 Prov. responderunt)
14 Provinciae censent menus esse Conventus Generalis peters a
Provinciis ut ipsae suam orientationem concretam erga pauperes exprimant.
2 Provinciae censent id non esse faciendum in contextu Conventus
aut vero id relinquendum esse ipsis Provinciis.

3.6. Utrum opus sit ut Conventus doceat quomodo Spiritus Congregationis fons unitatis et identitatis membrorum esse possit, quae
sint elementa essentialia et quae manifestations Sti. Vincentii
charismatis nostro tempore?
(18 Prov. responderunt)
Una Pr.n incia putat hoc esse munus cuiusque Provinciae.
2 Provinciae difficultatem indicant hoc facicndi.
15 Provineiae rcputant autem hoc plerumque Conventui competere.
Quatuor ex illis, proponunt media practica:
- studia de spiritualitate Sti. Fundatoris;
- annuam lectionem communitariam textuum fundamentalium
- Commissionem studii pro hac materia.
2 Provinciae proponunt textum reflexionis:
- una suggerit novam dispositionem primorum capitum
Constitutionum;
- altera incipit a spiritu beatitudinum, qui exprimitur per
quinque virtutes fundamentales.
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CAPU T. III - DE. ACTUOSITA'I'l; APOSTOI.ICA
CONGRI;GATIONIS ^'11SSIONIS
(30 Provinciae responsionem dederunt)

3.1. Quid opinamini de hodierno Congregationis statu activitatum?
(25 Prov . huic quaestioni responderunt ; 4 responsiones privatac)
1. Examen seu recognitio circa statum de facto:
I
a) Activitates CM mttltiplices formas sumpscrunt (Act, Ang,
Arg, Jug, Mat, Mex, NAu, Rom, SLu), quod in nunnullis
Provinciis provocat:
- dispcrsionem Confratrum (10 Prov.);
- tendentiam ad hacc opera a vero fine CNI substrahenda
(10 Prov.);
- periculum adeundi opera nimis personalia, cum detrimento e( spiritus corporis o (= esprit de corps), quem
Congregatio promovere dehet (1 Prov.).
b) Notatur simul imminutio Sodalium addictorum Missionibus
et Seminariis, quac semper opera pcculiaria Congregationis
habita sunt . Exinde:
- augetur numerus Confratrum adlaborantium in operibus,
quae non plene exprimunt finem nostrum;
non parum evanescit identitas Vincentiana.
c) Una Prov. (Aeq) adnotat praesertim lentitudinem in processu
renovationis, quac generatim peragitur in Congregatione,
iuxta Concilium Vaticanum II. Coetus quorundam Confratrum
(ex Prov. Salmantina: 3), respondentium nominc proprio,
in duhium similiter adducit ciusmodi processum, tam in
suis activitatibus quam in ipsa sua vita communitaria.
2. Recognitione hahita , haec sentiuntur:
- perturhatio;
- aliqua confusio;
- signa inquictudinis;
- repulsus positivi atque concrcti faventcs a conversioni ad
pauperes n;
rciectio activitatum actualium Congregationis;
experientiac cxoptatac et effectac.
Septem Prov., autem, talem multiplicitatcm ministeriorum in
Congregatione non fuisse negativam rice extra finem spiritumque
Sti. Vincentii considerandam esse.
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- Programmatio et constans revisio activitatum a Provinciis
peragenda;
- formatio continua Confratrum.
3.2.

Utrum creditis adhuc hodie Sti. Vincentii affirmationem vigere:
((Non debet Congregatio , sub alterius operis pii, alioquin utilioris , praetextu, illas (211issiones) unquam omittere* (Reg. Com.,
X1, 10) ?
(25 responsiones a Provinciis; 4 responsiones privatae)

a. Affirmative respondent Confratres ex 18 Provinciis.
2. Dubie autem se exprimunt aliae Provinciac, et similiter quidam
Confratres respondentes nornine proprio.
3. Rationes quaedam
adduntur:

suac assertionis

ab aliquibus Confratribus

Ex its qui actualitatem verborum S. Vincentii proclamant, sex
aflirmant simpliciter, Burn vero plures Provinciac ad suam assertionem probandam condiciones apponunt, scilicet:
- Missio bene intelligatur, attentis conceptibus ac methodis,
tarn theologicis quam pastoralibus, ad hodiernum tempus
accommodatis, certe diversum a tempore in quo S. Vincentius vixit.
- Exercitia ergo Missionis, tempori nostro aptentur hodiernisque necessitatibus respondeant.
- Ipsa (exercitia Missionis) in linea promotionis integralis seu
evangelizationis pauperum peragantur.
- In illis quaeratur spiritus quo S. Vincentius
animas adibat.

ruricolarum

- Articulo 21, § 2 actualium Constitutionum illurninentur
Missiones (Mex).
3.3. Si vigent, quibus modalitatibus Missiones renovari debeant, ut
nostri temporis adiunctis et necessitatibus respondeant?
(22 responsiones a Prov. ; 3 responsiones privatae)
1. Hoc principium proponitur a diversis Provinciis: competit singulis
Provinciis responsabilitas inunediata renovationis ; non autem
normis editis a Conventu Gen. aut Rcgimini Gen. Congregationis. Sic: Chi, Cur, Flu, Hon, Ids, Mex, Per, Ven.
Rationes:
- regiones ct etiarn Provinciae inter se valde differunt;
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- hoc pendet directe et a condiciombus socio-rcligiosis, et ab
adiunctis temporis ac loci populi, cui evangclizamus;
- 1lissio renovata connectitur censtanter spiritui a creativitatis », qui in rerum adiunctis concretis apparere debet.
Media plura proponuntur:
- adaequata cognitio realitatis;
- adaptatio constans ipsi realitati;
- firmitas quoad <( essentiale o, considerandum et in luce activitatis missionalis Ecclesiae et in linea cvangelizationis et promotionis humano-christianae pauperum;
- planificatio;
- congrucns formatio llissionariorum;
- formatio communitatum localium, suscitando in ipsis diversa
ministeria laicis commissa;
- exquisitio auxilii pcritorum;
- mutua atque fraterna communicatio a experientiarum n, quae
pcractae suns.
2. Coetus quorundam Confratrum (9 ex Prov. Salmantina) praesentat, modo particulari atquc concreto, analysim et suggestionem circa « totalem recognitionem schematum de Paroeciis et
de Collegiis, per quae exercetur hodie nostra activitas n:issiona/is *.

3.4.

Quodnam putatis proximi Conventus menus, relate ad artuositatem nostran: apostolicam esse debere?

3.5.

Quid de provincialium responsionibus, quaenam vobis placent?
quae vobis displicent?
(Responsionem dederunt 30 Prov.; 4 responsiones privatac)
Uuae quacstiones sunt similes et inter se convergentes;
responsiones traditac a Prov. sunt etiam inter se convenientes
aut, melius, complcmentares.

1. Conventus Generalis nun debet:
leges edere de hac materia (relate ad actuositatcm apostolicam
C.M.), statuendo quaedam uniformitatetn, sed dehct relinqucre
Provinciis vel Regionihus responsabilitatern organizandi et efficiendi, iuxta spiriturn Sti. Vincentii et propriam possibilitatem
realcin (15 Prov.).
2. Debet vero: clarius definirc Fincm et Spiritum Dongregationis,
- enuntiando criteria valida pro universa Congregatione relate
ad actuositatem apostolicam Provinciarum (7 Prov.);
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ratione habita necessitatum locorum et appellationum Ecclesiae (9 Prov.);
proponendo, praesertim, modo explicito, paupertatem 4 Tertii Mundi r (1 Prov.);
- agnoscendi Provinciis ius decernendi formas servitii pauperum, admoneat tamen cas nc assumant indiscriminatim
quodcumquc genus activitatis (14 Prov.);
descrihatur in suis lincis praecipuis figura a patris Missiones
seu mos vincentianus opera exercendi (6 Prov.);
- foveatur capacitas Confratrum:
ad Missiones (in gencre) (3 Prov.);
ad ministerium a Formationis * in Seminario (1 Prov.);
ad ministerium apud Filias Caritatis (1 Prov.);
examinare et fovere inccpta, quac putantur consentanea cum
Fine Congregationis (7 Prov.); adhortando Confrartes ut
ea in communi peragant (1 Prov.);
- dirigere Congregationem praesertim ad Missiones:
denuo ineundo <i Missiones rurales a ut olim (3 Prov.);
stimulando Confrarres ad a Missiones ad Gentes * (3 Prov.)

C'APUT
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IV . - DE VITA COMI\HJ NI

(Responsionem dederunt 36 Prov.)
3.1.

Quae alia media seu directivae , prae ter ea quae habentur in
Constitutionibus , proponi possunt ad renovandam vitam communem in Congregatione nostra?
(Responderunt 29 Prov . et 5 personae privatae)

1. Octo Prov. affirmant ad hoc suflicere ea quac in C+S dicuntur.
Quae fortasse habentur problemata non respiciunt quaestioncm
verborum , sed potius promanant a difficultate in praxim adducendi id quod iam cognitum et persuasum habetur.
2. Aliquae Provinciae loquuntur de scopo (« projet a) communi ad
vitam communitariam necessario , qui pro unoquoquc valeat
ct a nobis expetat , ut communiter vivamus atque operemur.
Nam - ait Ven -- nostra communitas est praccipuc A communitas laboris n ( in hoc atnbigui evadunt aa. 29 , 32, 33 C-4 S),
communitas dynamica et praesertim apostolica.
3. In lucem profertur harmonia , quae est assequcnda inter communitatem et individuum : dialogus , corresponsabilitas , planificatio
communis , acstimatio rnutua, pracscrtim communitas fratcrna,
quae robur invenit in inspirations religiosa et alitur oratione
et meditatione.
Semper patere dehet distinctio inter uniformitatem et vitam
communitariam.
4. Educatio atque aestiniatio continuac vere sunt necessariae . Multurn interest ut novi sodales, ii potissimum qui extra communitatem educationem accipiunt , ita efformentur, ut agnoscant
vitarn communitariam iuxta traditionem Congregationis.
a) Prov . Parisiensis expetit ut hoc principium rursus aflirmetur:
vita communis est conditio normalis in Congregatione.
b) Prov. Ang, NAu et SLu novurn proponunt texturn C- S.
c) Prov. Cac affert , per Dnum . T. LUCEA, aliquas experientias respicientes vitam communitariam.
3.2. Quid dicendum de hac proposition: peropportunum est, in
textu Statutorum, mentionern Jacere de fratcrna conversation
inter domos vicinas, inter domos eiusdem re4ionis, et etiam inter
Provincias v cinas, praeserti?n eiusdem linguae?
(Responderunt 22 Prov. et 4 personae privatac)
1. Ex responsionibus ad hanc quaestioncm traditis, Clare patet
omnes amplificationem relationum inter domos et Provincias
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enixe exoptare . Multac Provinciae desiderant et expectant, ad
hoc, aliquam etiam adhortationem in Constitutionibus. Aliae
vero Provinciac dicunt iam sufficienter esse quod exprimitur
in Constitutionibus ( cf. aa . 28 et 216); nova adhuc et plura
verba facere parum prodest.
Unaquacque communitas ex sese crescere debet . Pulchra verba
iam abundanter hahemus. Pro its qui ex eadem spiritualitate
et inspiratione vivunt , magis necessariae sunt relationes vere
humanae et hospitalitas ex corde sincero.
2. Amplificatio ergo mutuarum relationum sine dubio valde exoptatur; nonnullac autem Provinciae affirmant se iam aliquod fecisse
initium, e.g., CLAPVI (= Conferentia Latino-Americana de
Provincias Vicentinas). Attamen, etiam hic, nunquam relationes
humanas et relationes personales erga aliquam instantiam Congregationis ohlivisci debemus.
3. Elementa, quac ad has relationes spectant, haec sunt:
- mutuatio experimentoruin , personarum et adiutorii oeconomici;
- congressus studiorum de spiritualitate et de methodo laboris;
- conventions amicales et mutui adiutorii.
4. Propositiones:
a) Conventus Gencralis optima occasio esse dcbet
- ad experientias mutuandas de cunctis laboribus nostris;
- ad mutuas relationes fovendas et possibilitates internationales inter nos conveniendi examinandas (Hol); Cf.
Caput 1, De Afunere, 3.
b) Assistens regionalis, aut delegatus Superioris Generalis, posset
optime relationes interprovinciales augere et fovere (Ven).
3.3.

Potestne a proximis Cunventihus turn Domestiris turn Provincialibus, tun: etiam a Conventu Generali, expeli ut statuant
aliquod a minimum * vitae commune pro tota Congregation?
(Responderunt 24 Prov. et 3 personae privatae)

1. Plus quam dimidium responsionum exoptant a Conventu Generals, ut definiatur hoc minimum vitae communis. Una Provincia hoc desiderat quamvis Conventum Generale ultimum iam
de hoc argumento egisse. Altera Provincia - ut videtur -- non
vult tit hoc minimum in arnbitu locali definiatur.
2. E contra, plurimac Provinciae censent hoc minimum vitae communis, pro tota Congregatione, nequaquam statuendum esse a
Conventu Generali, sed potius singulis domibus rcmittendum
esse. Constitutiones nostrae debent magis unitati quam uni-
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locum invenire possint.
3. Adsunt denuo Provinciae, quae iudicant iam in nostris Constitutionibus, de pondcre et momento vitae communis, satis provisum esse. Magis necessarium videtur ut ea, quac ad hoc in
Constitutionibus dicuntur (l'idbal), fideliter observentur. Copia
verhorum non iuvat quidquam. Unaquaeque Communitas per
se ipsa provident quomodo vita conununis optime servari et
aptius promoveri possit. Insuper et vita communis et caritas fraterna certe nullum unquam minimum habere vel admittere potest.
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3.1.

Idea Paupertatis Confratrum vestrae Provinciae, estne congrua
Statuto Fundamentali, de quo verbum fit in Constitutionibus
(Cf. Uecretum I ad a. 54) ?
1-Iuic quacstioni responderunt 17 Provinciae:
- Afirntative, 13 Prov. ; negative, 2 Prov.
- Jug quaestioncm posuit de significatione istius Statuti
Fund a mental is, pro nostra hodierna vita communitaria:
siquidem Statutum do beneficiis simplicibus tractat.

Ex illis affirmative respondentibus, aliquae Prov. existimant
ideam paupertatis apud Confratres superarc et spiritum et litteram
Statuti. Ex illis negative respondentibus: Rom explicite indicat
automobilia personalia, expensas pro itineribus, interpretationes
arhitrarias principii a intuitu personae,*; Acq opinatur Confratres
aspectum paupertatis negativum (privati(:ncm reruns), potius quam
positivurn (aperturam I)co) respicere.
3.2. Potestisne exprimere experientias quasdam , sine positivas sine
negativas , quae oriri possint ab exercitio dialogi et corresponsabi/ilatis? Quenam media proponitis ad vitandas consequentias
negativas?
Omnes respondentes (13) aliquos bonos effectus dialogi et
corresponsahilitatis exprimunt (Aeq, Arg, Chi, Col, Cur, Flu,
Ind, Jug, Mat, Mex, Nea, Rom, Ven); ex illis 8 (Aeq, Arg, Chi,
Col, Cur, Flu, Nea, Rom) non exprimunt malos effectus, insuper,
Chi et Flu negant tales existerc , nisi spud illos qui cunt immaturi.
Inter bonos effectus frequentius enumerantur:
cognitio impletioquc plenior Voluntatis Dei;
servitium a Superiors efficacius;
- evolutio personarum in responsabilitate et maturitate;
- consolidatio communitatis et unitatis inter Confratres;
- promotio collaborationis apostolicae;
- sollicitudo maior pro bono communi ;
- climinatio praciudiciorum;
- promotio dignitatis personae humanac;
- incrementum mutuae fiduciae et amiciae inter Confratres.
Inter males effectus frequentius enumerantur:
substitutio voluntatis communis humanac pro Voluntate
Uri, vel propriae voluntatis pro bono communi;
- negatio auctoritatis independentiae a consensu subditorum;
- recusatio collahorationis quando opinio propria non acceptatur;
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- propositio dialogi ut iuris inalienabilis;
- diminutio revercntiae erga auctoritatem.
Inter media ad malos effectus evitandos frequentius enumerantur:
- dialogum adire in spiritu aperto et reverenti agnoscendo
cum esse medium quacrendi Regnum Dei et bonum commune;
- acuere conceptum secundum qucm turn oboedicntia turn
dialogus fundantur in sui dedicatione ad bonum commune;
- agnoscere peccaturn mundi afficere nos omnes, et propterea
nos nimis inclinatos esse ad bonum proprium;
- detcrminare melius auctoritatem Superioris et ideam corresponsabilitatis;
- omnia conducere a in spiritu humilitatis et caritatis... s;
- in genere, dialogum exerccri debere in spiritu fidei et spei
supernaturalis.

3.3.

Ratione habita contextus historici quorundam aspectuum Regularum Communium, videturne opportunum ut novae Constitutions, praesertim praxis Consiliorum Evangelicorum, ditentur
praeceptis S. Vincent ii eiusque adhortationibus fulciantur?
Tlu:s VIDENTUR OPINIONES:

Prima, cui adhaerent 9 Prov., respondet affirmative et proponit
ut praccepta et adhortationes vincentianac capiantur praesertim ex
Regulis Communibus. Unica Provincia (Mat) suggestiones particulares proponit:
a) Dc paupertate (Cap. III): Cf. (desunt

citationes);

b) De castitate (Cap. IV): a podria recogerse en las nuevas
Constitucioncs algo mas de las Reglas Comunes, sobre
todo en cuanto a la motivacibn de la castidad (numeros 1 y 4 *;
c) De oboedientia (Cap. V): articulis Constitutionum qui
acceperunt sine debita emphasi, doctrinam Regularum Communium, de typica oboedientia ecclesiali (cf. aa. 50 y 48 c.
nn. 1 y 3 Cap. V, Reg. Comm.), debet addi norma vincentiana: a nihil petcrc, nihil recusare *, in Iumine n. 4 ciusdem
capitis.
Secunda, cui adhacrent 5 Provinciae, respondet negative, volens
tamen ut Regulae Communes, sive in toto sive in parte, aliquomodo
adnectantur Constitutionibus: e.g., ut Appendix, ut notac, ut
proemium, etc.
Tertia, cui adhaerent ctiam 5 Provinciae, nullam huiusmodi
additionem Constitutionibus admittit.
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3.1.

luxta opinionem vestram , debetne firmius determinari coniunctio
inter vota et Finem Congregationis?

Multae Prov. (14 ex 20 respondentibus) exoptant ut coniunctio
inter Vota et Finem CM firmius et clarius determinetur. In genere
mens videtur esse ut vota magis explicite respiciant opera et ministeria quam durationem temporis. Aliquae, tamen, Finem strictius
intelligunt (vide infra responsiones ad 3.11).
I. contrario, 4 Prov. existimant coniunctionem iam sat declaratam esse in Constitutionibus, in diversis tamen sensibus. Prov.
Mat explicationcm coniunctionis in a. 54 invenit , aliae, in a. 51.
3.2.

An Vota aliquid adiriant ad praxim Consiliorum Evangelicorum? si affirmative, agiturne de vi obliganti an de alio elemento?

Fere o ^ nncs, huic quaestioni respondentcs, opinantur vota
aliquid adicere ad Consiliorum Evangelicorum praxim. Sequentia
frequentius enumerantur:
consecratio Dco in actu et vita cultuali;
adiutorium infirmitati et confortatio inconstantiae humanae;
- ratificatio et approfonditio consecrationis baptismalis;
significatio magis explicita unionis Christi cum Ecclesia;
- prolongatio sacrificii, quasi donum sui continuum.
Aliae, vero, omnia haec attribuunt incorporationi Congregationi, et praesertim sui dedicationi ad vitam quae Consilia Evangelica
amplectitur.
3.3.

Quid dicendum de modo loquendi circa Vola, quae declarantur
privata et simul reservata?

Fere omnes consentiunt difficultatem magis apparentem csse
quam realem. Ordinarie tcrminologia implicarct contradictionem,
non tamen in iure. Pars respondentium facile niaior, credit nostra
vota de natura et essentia csse privata et reservata; alii existimant
vota nostra, saltem post Vaticanum II, evasisse publica. Fere omnes
volunt, ut vota retineant omnes suas qualitates traditionales et
historicas, quac insuper propric vinccntianae habentur.

3.4.

Quid cu;itatis de votis stride privatis, addito tantum vinculo
itu7difu?

3.5.

Generatim, quid pulatis de modo loquendi de votis , tamquam
professionem Consiliorum Evangelicorum et de vinculatione cum
Congregation?
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Quid censetis de votis implicantibus iam vinculationem? Agiturne
de rebus diversis, an est possibile unum efficere, affirmando
vota ex sese sufficere, Hullo also vinculo addito?

Nonnullae Prov. (8) volunt ut Conventus Generalis statuat vota
nostra constituere vinculationem cum Congregatione. Ex eis Pere
omnes consentiunt vota hoc posse facere, non qua vota (siquidem
privata sint), sed que factum vinculumque iuridicum implicantia.
Aliae Prov. (16) volunt ut incorporatio Congregations fiat
per vinculum iuridicum distinctum. Ex eis aliquac existimant vota,
quia privata, non posse constituere vinculationem iuridicam; aliae,
tamen, - mediam partem constituentes - opinantur vota, qua
actum implicite iuridicum, hoc posse: vota possunt omnia quac
vinculum potent, et vinculum potest oninia quac veta possunt.
Isti consentiunt quaestionem non implicare magna problemata
theologica: volunt tantum ut omnes dimensiones et aspectus, divini et humani, nmstr r compromissionis nagis explicitac reddantur
in nostrae consc, ! ati(,ni: actu.
3.7. l "tiuni immutari debet formula votorum ? Si affirmative, quo
Sense? Sc.: etc.

Ex huic quacsticni respondentibus maior pars (13) proponunt
ut formula votorum mutetur. Ex quibus 5 Prov. (Col. Flu, Mat,
Phi, Rom) volunt ut a evangelizationi hominum, maxime pauperum n,
mutetur in <4 evangelizationi pauperum, maxime rusticanorum *;
4 Prov. (Chi, Cur, Jug, Per) volunt ut (, iusta Instituti nostri.)
mutetur in a iuxta Congr. Missionis a; Arg vult ut Deo voveamus:
a Senor Dios, voveo... n; Mex ut voveamus a secundum spiritum CM n;
Cos ut voveanws etiam a Iuxta Regulas Communes n. Aliac Prov. (8)
volunt retinere formulam votorum in Constitutionibus propositam.
3.8.

Quid cogitatis de hoc proposito : Conventus Generalis tradat
etplicationem de Paupertate aplam nostris lemporibus et statuat
quaedam principia fundamentalia , at Paupertas revera exerceatur in vita singulorum Confratrum et totius Communitatis?

3.9.

Quid cogitatis de hoc proposito : Conventus Provinciales satagere debent ut Paupertas exerreatur iuxta Coast . et Statuta,
nernon iuxta Requlas Communes ? (Cf. C+S a. 54, Decreta
'l'emporaria, 1)

3.10. ('onsentisne proximum Conventum Generalem statuere debere
normas concretas circa Paupertalem ? Si affirmative, quid
proponitis ad hoc?
Plures Prov. cxciptant ut Conventus Gen. tradat explicationem
et principia fundamentalia de Paupertate, in eo sensu de quo fit
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verbum in 3.8.; aliae respondent hypothetice: si existunt problemata, quod non omnes agnoscunt, Conventus Generalis cis obviare
debut; aliac tamen declarant problemata non posse solvi per plura
decreta et principia edenda.
In eodem sensu dividitur Congregationis opinio circa quaestionem 3.9.: aliquac Prov. volunt ut Paupcrtas exerccatur iuxta Regulas Communes; numerus Provinciarum acqualis existimat litteranm, non autem spiritum Rcgularum Communium essc invalidum
pro nostro tempore.
Ex respondentibus 9 Provinciae proponunt ut Conventus Generalis aliquas normas concretas circa Paupertatem statuat, sed in
sensihus maxims diversis: Prov. Mat velit ut Conventus normas
cdat iuxta Regulas Communes; Prov. Phi, ut statuat omnia, nisi
parva puncta, quae Provinciis relinqui possint. E contrario, Arg
vult ut Conventus Generalis normas concretas pro heneficiis et
bonis comnwnitariis statuat, omnia alia Provinciis rclinqucndo.
16 Prov. volunt ut Conv. Gen. nihil aliud circa Paupertatem
statuat, praeter illa quac jam contcnta sunt in Constitutionihus;
existimant editionem normarum concretarum esse Conventui Generali impossihilem, principio subsidiarietatis contradictoriam, et
multis Confratrihus nocivam.
3.11.

1'uta1isne ('r nrentum (, enerale,n authentice
"hiertrun '';/I ^tabililati,e

definite debere

Respondent affirmative 15 Prov .; negative, 8 Prov. Ex atfirmantibus, 9 indicant sensum definitionis, Arg, Phi, Por volunt
definitionem in sensu a evangclizationis pauperum )>; Col, in sensu
a. 51 C+S.
8 Prov. reiciunt novam definitionem voti Stabilitatis, quia
jam habemus talem definitionem. Attanien non omnes conscntiunt
quo sensu votum iam definitum sit. Prov. I1at existimat verum
sensum nostri voti Stabilitatis inveniri in formula votorum anteriori:
4 'se toto vitae tempore, in dicta Congregatione, pauperum rusticanorum ( sic) saluti n . E contra, Ang, NAu, SLu existimant sensum
huius voti inveniri in a. 51 , sensum quern confirmavcrunt plures
Conventus Genet-ales.
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3.1.

Ratione habita context us hodierni vitae Confratrum, potestisne
indicare quo sensu haec fundamenta/is exigentia nostrae vitae
ad praxim perduci queat in Communitate?
(Responderunt 17 provinciae)

1. Ex responsionibus ad hanc quaestionem patct, in vita practica
hodierna Confratrum plurimas difficultates existere quoad vitam
orationis in communi. Quamvis aliqui putent has difficultates
quaerendas esse in crisi fidei, et propterea - ut illi dicunt -parum prodesse disputare de mediis et adiutoriis nostrae vitae
orationis (Ven), tamen maxima pars Provinciarum diligentcr
investigaverunt possibilitates salvandi nostram vitam orationis,
etiam in contextu hodierno vitae Confratrum.
2. Et quia praccipuae et maximae diflicultates non in ipsa vita
orationis existunt sed in oratione in communi, ad illas solvendas
suadentur sequentia media:
- ordinare et disponcre muncra et officia Confratrum ita, ut
illi participare possint orationem Communitatis (Cos, Nea);
- offerre profundiora argumenta (tam in Constitutionibus,
quam personaliter per Superiores) pro oratione in communi
peragenda (Cur);
- memores esse, quod actuositas apostolica non potest semper
supplere orationem in communi (Arg);
- maximam ponere diligentiam in educatione tradenda quoad
orationem, praesertim tempore novitiatus et formationis occasione scssionum spiritualium (Arg, Jug);
- recognosccre statis temporibus vitam orationis in communitate locali (Col);
- pro oratione mentali cotidiana saltem dimidiam horam statucrc (Ori);
- et memores esse, quod maximi momcnti non est nos orationem in communi persolverc, sed orationem communitariam colere, quae tamen non neccssario et non semper in
communi fit (Po1).
3. 1\lultac Provinciae, insuper, demonstrare conantur intimam
connexionem vitae orationis cum vita communi et cum fine
Congregationis. In hoc sensu -- uti dicunt - maximi momenti
cunt celehratio Sacrificii Missac et aliqua communia exercitia
nostrae formac vitae. Ad hoc, non Conventus Generalis, sed
potius Statuta provincialia et ordo dici in singulis domibus providere debent. [Textus, qui spectat hanc sententiam, inveniri
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ad 3.1.] (Ang, NAu, SLu).
4. Et in responsionibus adsunt etiam aliquae adnotationes singulorum Confratrum, qui putant haec attcnddenda esse:
- non a Decreta s sed nos ipsos mutare debemus;
unusquisque Ccnfrater memor sit: # Opertet semper orare
et nunquam deficere »;
exigentia orationis ad praxim perduci poterit, a si omnes
Superiores, cuiuscumque gradus, voluerint quod' velle ' dicitur, ut ci satisfiat, et mediis ad hoc necessariis usi sint s;
- excrcitiorum Ratio cotidiana statui , debet et a Superiore
suaviter sed fortiter urger] (et primum, mediante suo exemplo).
Nota: Inter responsiones ad quaestionem de Vita Orationis
inveniuntur etiam aliquac adnotationes, quae ad Statum Quaestionis
(2.3.) pertinent.
3.2. Quomodo, in vestra Prov incia , ordinata est Vita Orationis,
ad normam a. 66? Quales experientias ad hoc potestis afferre?
(Respondcrunt 20 Prov.)
1. Ex responsionibus ad hanc quaestionem patet in magna parte
Provinciarum (13) vitam orationis per Statuta provincialia hone
ordinatam esse, et Confratres gencraliter hunc ordinern aestimare et diligere. Attamen solummodo minor pars Provinciarum de positivis experimentis loquitur. Causae huius minimac
experientiae sunt praeprimis ordinis practici (Aeq, Ven).
2. Ad quaestionern: Quis ordinare dehet modurn et vitam orationis ?
Respondent omnes quasi unanimiter: Superior Provincialis, seu
Conventus provincialis. Et etiamsi aliquando ordinatio vitae
orationis ad singulas domos Provinciac remittatur, post aliquam
experientiam, e.g., post sex menses, hic localis ordo orationis
a Superiore Provinciali recognosci debet (Flu).
3. Quoad quaestionem orationis in communi, aliqui aflirmant
parum referre utrum oratio partim in communi et partim privatim fiat. Maioris momenti est ut illa non omittatur (Bikoro).
4. Aliquac Provinciae (Aeq, AmC, Jug, On, Per) describunt ordinem orationis suae Provinciae, et exponunt singula puncta huius
ordinis. Praesertim Iectio spiritualis S. Scripturac, S. Liturgia
et lectio scriptorum Sti. Vincentii, ab omnibus ut complementum vitae orationis valde commendantur.
5. Et ultimo inveniuntur in responsionibus ad hanc quaestionem
etiam aliquae propositiones, potissimum singulorum Confratrum,
qui desiderant ut mutentur aut compleantur aliqui textus Consti-
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tutionum. 1-Iae exeptatac mutationes spectant pracsertim: Celebrationem Alissae, recitationcm S. Officii, actus poenitentiales
et devotionem erga B. Maria Virginem a Sacro Nurnismate (Per).
3.3.

Debetne proxit s Conventus statuere ' minimum ' exercitiorum
ut noslrae communitates vere evadant ' communitates orationis '?
An censetis quae in aa . 29, .32, 33 Const. dicuntur iam suJJicere?
(Responderunt 24 Provinciac)

Propter difficultates hodiernas vitae orationis in nostris communitatibus et cum intentione, quacrendi possibilitates et media ad
solvcndas diflicultates haec quacstio de ' minimo ' vitae orationis
posita est. Et quamvis aliqui hanc quaestionem ut destructivam
declarant, maxima pars Provinciarum problema hoc recte intellexerunt et etiam de hoc ' minimo ' vitae orationis suam opinionem
protulerunt :
1. Pars Provinciarum (12) respondet positive et dicit necessarium
videri ut hoc ' minimum ' vitae orationis statuatur. Sed de
quaestione: ad quem pertinet statuere hoc ' minimum ' ? nulla
unitas habetur. Aliquac Provinciae consent hoc ad Provinciam
vel domum magis, quarn ad Ccnventum Gencralem spectare.
2. Fore aequalis numerus Provinciarum, tit supra (11), est contra
hoc ' minimum ' vitae orationis et putat hoc omnino inutile essc,
quia Constitutiones et praeprimis an. 29, 32, 33 sufficient ad solvendas omnes diflicultates quoad orationem tarn privatam, quarn
communem. Conventus Generalis debet solummodo suadere
et inculcare, ut singular Provinciae aptas vias et necessaria media
inveniant, ad formandam vitarn orationis ita, tit nostrac communitates verc a communitates orationis a permaneant.
3. Singuli Confratres, qui ad quaestionem hanc suam personalem
sententiam attulerunt, memorant hos articulos, de quibus in
quarstionc agitur, non pertinere ad Caput: Dc Vita Orationis.
Et insuper articuli isti sunt satis vagi, praesertim a. 32, qui
- iuxta sententiam Confratrum -- adducit in a incertum
e sub formulis magis sonantibus quam plenis (ut saepius) fit
3.4. Vunzerus 55 clarus est in exprimenda connexione inter Vitam
Orationis et Finem quem prosequimur. Videturne vobis hunc
n. 55 evolvi dehere in nume ris subsequentibus, ut hi non habeantur
tamquam enunrcratio devotionum?
(Rcsponderunt 20 Provinciac)
Ex responsionibus ad hanc questionem evincitur quantum
momenti et aestimationis habeat haec quaestio, pro magna parte
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Provinciarum et Confratrum. Multi evidenter maximam curam
habent, ut per hanc praescntcm formulationem Constitutionum,
secus enim putant, id fore pro Congregatione satis magnam perditionern scu diminutionem eiusdem boni spiritualis ct traditionalis.
Qua do causa multac mutationes articulorum Constitutionum proponuntur et a Conventu Generali desiderantur et petitur ut Caput
X Regularum Con-ununium in C'onstitutionihus inscratur . Conventus
etiam curam habere debet pro exaratione libri meditationis pro
tota Congrcgatione. Et in Omni casu , Caput C' onstitituonum de
nostra vita orationis, in intima connexione cum Fine et Vita Communi Congregationis denuo cxarandum est.
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CAPUT VII. - DE SOllALIBUS
1. - De Sodalibus in Genere
a) DE NATIIRA INCORPORATIONIS
Nota: lam indicavimus (cf. N Responsiones a Provinciis receptae x de hac matcria, p. 1) quaestionem sat diflicilem factam esse
magis implicatam difticultatibus quas aliquae Provinciac adducunt
contra incorporationum pluralitatem. Illae (Aeq, Chi, Mat, Nea,
Pol. Rom) admittunt unicam incorporationem progressivam, sed
diversitatem vinculorum; e contrario, Par loquitur de unica vinculatione progressiva; aliae Prov. verhis incorporatio et vinculatio
utuntur, ut videtur, sine huius problematis conscientia saltem reflexa.
Quod non pracdicatur de individuis aliquando pracdicabile
est de gencre et specie. Commissio Praeperatoria credit iustificationem pro a incorporatio n forma plurali inveniri in co quod nonnulli sodales incorporantur in gradu initiali, alii in gradu provisorio, et alii in gradu definitivo scu perfecto. Mcns est Commissionis non ut quaestionem theoreticam solvat vel excludat, sed ut
labor synthcsim edendi evadat possibilis. Quod una Prov. dicit
incorporationem in gradu provisorio propter vinculationem provisoriam, illud alia Prov. dicit incorporationem provisoriam propter
propter eanden rationcm. Credimus iustitiam et aequitatem omnibus reddi posse, adhibendo a incorporationes * in forma plurali
etiam ad cxprimendas opiniones illarum, quae ipsum conceptum
reiciunt. Petimus ut onuics, aninun bcnevolo et patient], res significatas et non verba attcudlant.

2.2.1. QUOT et QUALES incorporationes velis in Congregatione?
3.2.3.

Si Conventus Generalis constituent uniformem vinculationis
modalitatem, quod schema incorporationis progressivae desiderahis in Congregatione?

2.2.2. Tuo iudicio, qualis intentio reguirenda est ad primam incorporat ionem ?
1. Quot incorporationes: responderunt 26 Prov. et Confrartes
Bikoro.
A. 14 Provinciae et Bikoro (= Bik) pctunt duas incorporationes;
B 12 Provinciac petunt tres incorporationes.
C. Attamen, propter diversas incorporationis modalitates, opiniones singularum Provinciarum melius intelligentur ex
consideratione sequcntium.
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A. In genre: respondentibus non placuit, ut videtur, terminologia Constitutionum neque Commissionis; proinde orta
est prolixitas nominum.
1. Ex illis quac petunt 2 incorporationes, plures terminologia Constitutionum usae sunt : a provisoria r et o definitiva * (Cur, Flu, Ilib, Hon, Ind, Nea, Par, Rom).
Aliae tamen usae sunt:
a. * prima x et a definitiva n (Aeq, Aul, Bik, Ven); insuper
Aul explicite rcicit terminum «provisoria *;
b. o temporal s y o definitiva * (Per);
c. o temporaria * et o perpetua * (Ids).
2. Ex illis quae petunt 3 incorporationes paucac in ullo
scnsu consentiunt:
a. provisoria, temporaria, definitiva: Bar, Mex, Pol;
b. prima, provisoria, definitiva: Mat, Ori;
c. initium Novitiatus, finis Novitiatus, definitiva: Jug;
d. admissio in Seminarium
finitiva: Arg;

Internum , provisoria, de-

e. o conocimiento mutuo N, teniporalis, definitiva: Chi;
f. definitiva, provisoria sive intuitu ingressus in Congregationem sive intuitu incorporationis definitivae:
Ang, NAu, SLu;
g. initialis , temporalis, definitiva: Nea.
B. In specie: ad synthesim elaborandam visum est data colligere iuxta categorias sequcntes:
1. ?llodalitas primae incorporations:
a. contractus bilatcralis: Cur, Mex, Par, Per;
h. admissio in Seminarium Internum: Arg, Hib, Jug, Phi;
c. petitio et acceptatio: Ang, NAu, Nea, On, SLu;
d. in occasione admissionis in Sem. Internum: Cur,
Mat, Nea, Ori;
e. post novitiatum: Ind.
2. Intentio requisita ad primam incorporationem:
a. vivendi iuxta C+S: Hib;
b. intentio iuxta a . 71, § 1: Aeq, Aul, Cur, Flu, Ids,
Mat, Nea, Rom;
c. int. positiva condicionata ad incor. definitivam: Cos,
Ind, Mat, Ven;
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d. intcntio ad experimentuni: Ang, lion, Jug, NAu,
Phi, SLu.
3. Relatio primae vinculationis ad primam incorporationem:
a. incorporatio fit per vinculationem: Mex, Pol;
b. incorporatio fit sine vinculatione : Arg. Mat . Vinculatio prima fit:
1) post novitiatum: Jug, Phi;
2) per declarationem dedicationis ad Congregationis
vitam et propositi actualis cooptationem definitivam
prosequendi: On, Phi. Quae declaratio, in Congregations agnita , sicut et vota nostra , remanct
iuridice privata.
4. Alodalitas vinculationis , site primae
soriae ), sine definitivae (perpetuac):

(temporalis ,

provi-

a. ad primam vinculationem : iliac omnes quac ad rem
explicite rcferunt volunt ut instrumenta vinculationis
(et incorporationis ) in scriptis exarentur : Aeq Ang
Aul Cur Flu Ids Ind Mat NAu Nea Ori Par Per
Phi Pol Rom SLu;
b. ad definitivam vinculationem : non ex his responsionibus, sed ex illis in Capite Quinto (pp. 10-14), educuntur sequcntia:
1) volunt ut vnculatio definitiva per sola vota contrahatur: Flu HIib Mat Per Phi Rom Tau Bikoro
et D. BONJEAM; quibus accedit Mad.
2) volunt ut provisiones Constitutionum actualium
in vigore maneant: Aeq Ang Arg Aul Aus Bar
Chi Col Cur Mex NAu Nea Par Pol SLu Ven.
C. In concreto: forsitan claritatis causa, adiuvabit praescntare 3
schemata typica incorporationis progressivae ; quac omnia
a responsionibus suggeruntur.
1. Per tria stadia:
a. Incorporatio initialis: per admissionem in Seminarium
Internum sine vinculatione in sensu stricto : seminarista habet veram intentionem investigandi Congregationem ut possibilitatem genuinam.
b. Vinculatio provisoria: scminarista se vinculat ad Constitutiones et Statuta observanda et ad vinculationem
definitivam prosequendam.
c. Vinculatio definitiva: alumnus se vinculat ad vivendum
et laborandum in Congregations pro toto vitae tempore.
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Phi Sl.u et aliae Prov.
2. Per duo stadia:
a. Incorporatio provisoria : cum valore cognitionis et experimenti . Habeatur, ad summum , ineunte Seminario
Interno, et post congruum tempus experientiae vitae
in Congregatione actae. Vinculum est signum externum, quod cam gignit et in foro externo cam manifestat.
b. Incorporatio definitiva: sodalis pleno iure aliquis evadit cum , Seminarii Int. debita formatione acquisita
et votis iuxta Constitutiones emissis, per vinculum
defin . Congregationi in perpetuum unitur.
Cui schemati magis vel minus adhaerent: Cur Flu
Nea Par.
3. Idern est ac secundum, sed non permittit vinculationem
provisoriam nisi post formationem Seminarii Interni acceptam (cf. propositum Prov. Ind).
APPENDIX: De vinculatione exclusive temporaria, i.e., quae, ad
definitivam non respiciens, aliquem ligat ad laborandum in vel cum
Congregatione ad tempus definitum.
Ex 7 Prov. respondentibus, 2 earn admittunt ut possibilitatem
in futuro et ulteriora studia commendant (Par Ven); 5 volunt ut
Convcntus Gen. cam instituat et facultatem concedant Provinciis,
quae ita volunt, earn adhibendi (Aeq Ang Mat NAu SLu).
2.2.3.

Velisne ut Coetus Internationalis pro Studiis, vel novus Coetus
Canonistartm: Constitutions in hac re recognoscant?

Ex 19 Prov. respondentibus, 14 respondent affirmative, 5 negative.
Responsiones, etiamsi in toto datae, praehent synthesism sat concisam.

b) DE MODALITATE INCORPORATIONIS

3.2.1.

Quid opinaris de uniformitate vinculationis constituenda pro
Iota C. 111.?

3.2.2.

Si uniformitas tibi placet, qualis uniformitas : generica, specifica, concreta?

Ex 29 Prov. respondentibus , 5 omnem uniformitatem constituendam reiciunt (Col Cur Flu Phi Ven); 24 petunt aliquam unoformitatem constituendam:
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- pro vinculatione provisoria et definitiva:
gencricam : Ang Aul Bar Hol lion Ind Mex NAu Nea
Ori Per SLu;
- specificam : Aeq Arg Cos Mad Mat Pol Rom;
- pro definitiva tantum, genericam : Chi Par.
N.B. - Pro responsionum synthesi ad q. 3.2.3., vide supra
pp. 17-18.

c) DE DURATIONE INCORPORATIONIS

4.2.1. Quid respondere velis quaestionibus de Sodalibus dimittendis
propter infidelitatem erga vinculationis terminos?
Responderunt 23 Prov.; en synthesim:
1. De Fundantento dinussionis:
a. aliac affirmant ius commune sufficiens esse : Aeq Ven;
b. aliac volunt ut contractus vinc. explicitus sit: Chi Col Cur
Per Ven;
c. aliae, ut Const. normas dimissionis statuant : Act Flu Ilib
Ids Mat Pnl Por Itom; d1um Phd vult rem implicatam
conrmittcre ;tudin Crinrnri.sionis.
II. De Potestate dimittendi . Haec potestas danda cst:
a. Supcriori Provinciali: Col Mat Nea Per Ven;
b. Superiori Generali, pro vinculatione definitiva: Cur Ind
Rom;
c. Arg processum concedit Superiori Prov.; actum dimittendi ad Sup. Gen.;
d. Hon desiderat ut processus dimissionis trihunali reservetur.
III. De aliquibus casibus dimissionis:
a. pro vinculo provisorio:
- carentia intentionis participandi vitam Congregationis;
- recusatio convenientis formationis;
- carentia idoneitatis psycho-physicae, intellectualis, moralis;
h. pro vinculo definitivo:
- culpa objective gravis, externa, publica, iterata, neglectis
Adnrunitionibus Superioris \Iai„ris;
nirntalitas ct Nitar consuctu.b, cuntraria (on:-titutio:iifuis.
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Responderunt 24 Prov ., ex quibus omnes ( Ger excepta) benevolentiam et solicitudinem erga egressum commendant . Hib excepta,
alias affirmant rem pertinere ad Superiorem Provincialem cum
sun Consilio ( Hib: ad Superiorem Generalem in causis vinculationis definitivae).
Omnes consentiunt in processu reincorporationis, videlicet:
1. petitio scripto facta sodalis;
2. acceptatio ex parte Superioris Provincialis de consensu sui
Consilii;
3. probatio, determinanda , in unoqunque casu , a Superiore
Prov . de consensu sui Consilii, antequam sodalis rursus
admittatur ad vinculum dcfinitlN um.
Tres Provinviac explicite mentionem fecerunt Scminarii Interni:
- Mat negat necessitatern Seminarium Internum iterandi;
- Ind et Phi cam requirunt, et in casibus absentiae trium
annorum vcl plurium, iterationem requirunt totius processus
progressivac incorporationis ( i.e. vinculationis provisoriac,
per tres annos, etc.).

4.2.3.

Velisne normas tradi pro Iota Congregatione quae spectent ad
absentias probatas , e.g., de causis sufcientibus , de duratione
absentiae ? Si Affirmative, quales?

Quaestioni repondcrunt 21 Prov, ex quibus:
9 nolunt uniformitatem in re: res proprie relinquenda est
Provinciis;
- 12 quandam uniformitatem petunt , ex quihus nonnullae sequentia suggerunt:
a) de causis sufficientibus ahsentiarum:
- studia prosequenda;
- opera apostolica exercenda;
- infirmitas , physica et psychica;
- cura parenturn indigentium;
- crisis vocationalis;
b) de duratione absentiae (cum sanctions pro absentia illicite
prolongata : (Ger):
- ad non plures quam tres (quinque ) annos;
- perdurante causa suflicienti;
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habere:
- sacpe comnurnicet cum Superiore Provinciali;
- maneat quasi-subditus Supcriori locali propinquiori;
d) de auc toritate competenti : de omnibus curet Superior Provincialis.

2. - De iuribus et obligationibus sodalium
2.3.1.

Quid velis at ('onventus facial quoad promotionem Fratrum
ad Oiaconatunt?
(Responderunt 21 Prov.)

Omnes responderunt affirmative, qucad promotionem Fratrum
ad Diaconatum, cum exceptions unius Prov. (Col) quac admonet:
((Laici consecrati ministeria laicalia adimplere debent. Quodsi ad
Diaconatum per exceptionem quis promoveretur, clericus, ipso
facto, deveniret.
Ad quacstionem: ((Quid velis ut Conventus Generalis faciat ? *
a) plurimae Prov. (17) responderunt:
- Constitutionum a. 70 iam sufficienter id determinare;
res particulares debere determinari a Provinciis;
- dependere rem hanc a Nationalibus ('onferentiis Episcopalibus;
b) Duae Prov. (Cos Ori) volunt ut Conventus Generalis
statuat programma generale formationis pro tota Congregatione.
N.B. - De hac quaestione Fratres promovendi ad Diaconatum,
Superior Gencralis retulit ad Commissionem Praep. epistolam, quac invenitur in NO'I'IZIARIO (Nov-Dec. 1973,
pp. 285-286). - Retulit etiam quacstiones speciales de hac re,
quas Consilio Gencrali proposucrat. Ilaec duo documenta,
tanquam appendicem invenics, post a Responsiones privatae ».

2.3.2.

Velisne ut Conventus Gen. consideret quaestiones de iure Fratrum ad officia tenenda in C. X11.? Velisne ut Conventus hoc
iris declaret et constituat?

Responderunt 24 Provinciae. Synthesis est brcvis quia responsiones datae sunt simpliciter aut negative aut affirmative.

197 Omnes affirmative respondcrunt quoad ius Fratrum ad officia
tenenda in Congregatione, e.g., Superioris Localis, Dcputati ad
Conventurn Generalem. - Ex illis:
9 Prov. responderunt a. 73 C+S sufficere in hac re
14 Prov. volunt ut Conventus Gen. explicite declaret et constituat hoc ius.
2.3.3.

Quid videtur tibi relate ad determinationem iurium et obligationum pro sodalibus vinculationis provisoriae?

Ex 20 Provinciis respondentibus huic quaestioni,
- 7 Prov. affirmative: Conventus Gen. determinare debet iura
et obligationes;
- 13 Prov. negative: - sufficit a. 78 C+S;
res particulares relinqui debent Provinciis.
3.1.

Quid videtur de sodalibus ' interprovincialibus ' ve! ' regionalibus '? Nonne Tarn habetur aliquid simile, e.g. in Statibus
Foederatis, ubi 1'rovincia (Occidentalis) et duae Vice-Provinciae
(N. Aureliensis et Angclorum ) eandem communitatem sodalium participant ?
Ex 20 Provinciis huic quaestioni respondentibus:
a) 7 Prov. affirmative: Constitutiones hanc possibilitatem permittcre dcbcnt;
b) 11 Prov. negative:
- sufficientes sunt aa. 81-88 C+S;
non videntur rationes;
- quemlihet sodalem oportet esse alicui Provinciae
adscriptum;
- adscriptio non prohibet cooperationem;
c) 2 Prov. (Cos Flu): casus huiusmodi solvantur inter Visitatores quorum interest.

3.2.

Quid opinaris de sensu ' domus ' ampliando, vel de recognitionv a. 81, § 1, ut adscriptio extendatur etiam ad opus particulare?

Huic quaestioni responsionem dederunt 20 Provinciae, ex quibus
respondent:
a) 8 Prov. affirmative de sensu ' domus ' ampliando, sc.,
includere etiam
-- opus: Arg Cos;
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- communitas apostolica: Rom;
b) 2 Prov. condicionaliter affirmative:
- si tantum domus est vere (c communitas operum *: Chi;
- si tantum opus est interprovinciale: Ven;
c) 10 Prov. negative:
- quemlibet sodalem oportet esse alicui domui adscriptum;
- non videntur rationes;
- inutilis et contra Icgem;
- potest causare detrimentum spiritui communitario.

PROPOSITIONE S GENERAL ES 1'ROVINCIARl 'll
Q u a t u o r Provinc ae exoptant ut:
a) Conventus Generalis ambiguitatem amoveat in interprctatione a . 71 (Hib);
b) supprimatur a. 74 (Aul Flu);
c) rationes exhiheat de existcntia Fratrum in Congregatione
Missionis (AmC).

RE'SPONSIONES PRI VATAE
D. Marie BON7EAN ( Par) respondit ad questiones omnes DE
SODAI,IBUS, 2.3:
2.3.1. in a . 70 C+S satis provisum est.
2.3.2. a ) de officio quod technicam competentiam confert : utique;
b) de officio quod auctoritatem confert :

negative.

3.1. optandum est.
3.2. nihil fac icndum est.
D. Vincent

IVALCKIERS, in nomine Confratrum BIKORO:

3.2. Revera sensus ' domes ' ampliandus est. Aedes enim non
est elementum principale. In territoriis Missionum multae
sunt domus sine aedibus . Nihil impedit quominus opus
quoddam vel alia Confratrum caodunatio ` dotnum 'constituat.
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APPENDICES
1. - Littera Conferentiae Episcopalis Italicae

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Prot . N. 476173
00193 ROMA, 7 Luglio 1973
Via della Conciliazione, I
Reverendo Padre,
mi riferisco alla Sua lettera del 13 marzo u.s. relativa alle richieste di fratelli religiosi o coadiutori the domandano di poter
arrivare al diaconato.
In merito a qucsto importante problema a stato consultato it
Comitato Episcopale it quale ha fatto sapere quanto segue:
< 11 Comitato Episcopale per it Diaconato permanente, richiesto
di un parere circa it ripristino di talc Diaconato negli Ordini e
Istituti Religiosi, sottolinea l'aspetto eminentemente pastorale the la
CEI ha inteso dare a talc ripristino, tanto piu nell'attuale situazione
autorevolmentc sancita dalla S. Sede the apre anchc a non ordinati
notevoli possibility liturgiche, the possono eventualmente essere
qualificate con it conferimento (lei ministers del Lettorato e dell'Accolitato. Per tanto auspica the un'cventualc ordinazione di
religiosi al Diaconato permanente venga fatta con riferimento alla
pastorale comunitaria delle vane Chiese locali, quindi in pieno e
evidente collegamento con i singoli Vescovi nelle cui Diocesi tali
religiosi saranno chiarnati ad operare ».
Talc orientamento, auspicato dal Comitato, a una indicazione
the si adegua alle esigenze pastorali delle Chiese particolari a va
quindi sottolincato I'intendimento di creare l'opportuno collegamento con i singoli Vescovi the sono i responsahili di una pastorale
organica nelle loro Diocesi.
Mi e gradita la circostanza per confermarmi con distinti ossequi,
dev.mo

-±- Enrico BARTOLEITI
Scgrctario Generale

Rev. P. Giuseppe ZIRILLI
Presidente della C.I.S.M.
Via degli Scipioni, 256-B
00192 - ROMA

- 200 2. - Propositio Superioris Gen., in consiglio gen., mense
octobris 1971
a) Proemium
D. L.G. LAPALORCIA mihi praesentavit casum cuiusdam Fratris
C.M., qui vult fieri Diaconus permanens, ad normatn a. 70 C+S
C.M.: a Ubi necessarium visum fucrit, servatis de iure communi
et particulari nostro servandis, Fratres, ad Diaconatum permanentem promoveri possunt n. lpse D. 1APALORCIA simul mihi significavit quoddam requisitum iuris colnnwnis, nempe, art. 32 MOTU
PROPRIO ((Sacrum Diaconatus Ordincm * (18 iun. 1967), qui
sic sonat: a Diaconatum permanentem constituere apud religiosos
ius proprium S. Sedis est, ad quam unice pertinet Capitulorum
Generalium hac de re vota expendere atque prohare n. Manct
inde, gressus ulterior a Conventu Generali faciendus, qui exprimat
suum votum tit res submittatur approbationi Stae. Sedis; nisi
forsitan, Consiliurn Generale putet Conventuin Generalem anni 1969
jam implicite suum dedissc votum, ut res a Superiore Generali
submitterctur approbationi, ante submissionem tcxtus completi
Constituti(i,i_ii;i -t 5tatutOrum.
b) Argumenta positiva. Quod Conventus Gen. 1969 jam voluerit illam praesentationem Sanctac Sedi, ex his argumentis evincitur:
1. In C-{ -S dicitur: N servatis de iure communi... servandis ». Ius
autem commune illius temporis iam expostulabat approbationem
Sanctac Sedis. Ergo...
2. Dicitur praetcrea: m Ubi id necessarium visum fuerit... * In
casu autem concreto de quo agitur, Visitator secundat votum
huius Fratris CAI., proindeque, textum C-f-S cognoscens,
iudicat nccessitatem aliquam de facto cxistere.
c) Argumenta negativa : Quod vero Conventus Gen. 1969
nondum voluerit praesentationem Sanctae Sedi, ex his
argurnentis evincitur:
1. Articuli generatim redacti sunt a Conventu Generali 1969, ut
quoddam ius particulare temporancum, iterum atque iterum
considerandum a nobis, antequam pracsentetur Sanctae Sedis
approbationi.
2. Quamvis Conventus Clare suascrit experientias de normis statutis in gencre, utrum id voluerit de hac norms, nos dubitare
licet, quia multa particularia desiderantur ex natura ipsius rei,
antequam norma in praxim deduci possit, e.g.:
a) art. 1, 2, 3 eiusdcm NIOTU PROPRIO requirunt actionem
Conferentiac Episeoporum loci, quoad convenientiam Dia-
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vel alicuius eiusdem partis; approhationem Apostolicae
Sedis ut instituatur cum particularihus enucleatis; probationem et ordinationem candidati ab Ordinario loci;
b) art . 8, 9, 10 ciusdem MOTU PROPRIO de qualitatibus
candidati et de formations per tres saltem annos curanda.
Mac normae applicantur ctiam membris C.M. (Cf. art.
35, et commentarium in NIOTU PROPRIO, Derecho
Can6nico Pos-conciliar, 2a ed., BAC, Madrid, 1969, p. 276,
sub art . 32, 33, 34).
d) Quaeritur proinde a Conuilio Generali:
1. Utrum conveniat ut Superior Generalis a Sancta Sede petat
approhationem a. 70 C-1-S, ante Conventum Generalem 1974?
2. Quatenus affirmative ad lum., utrum Superior Gen. cum suo
Consilio , debcat expositionem adiungere de rationibus peculiaribus nostrae petitionis?
3. Quatenus affirmative ad lum., obtenta approbatione Stac. Sedis,
utrum Superior Gen. cum Consilio debeat remittere applicationem huius instituti prorsus Provinciis, sive Conventibus provincialibus sive Visitatoribus cum Consiliis; vel
4. ...tradcre quasdam normas de modo iudicandi necessitatem pro
operibus Provinciae, et de modo quo petitio de hoc instituto
exhiberi debeat Superiori Gcnerali, etc.
5. Quatenus negative ad lum., utrum debeamus committere hoc
problema studio Provinciarum pro Conventu Generali 1974?

202 CAPUT VII, b) DE FOR\IA 'I'IONE
3.1.1.

Quomodo servari potest unitas organica inter stadia subsequentia formationis nostrorum?

Ex 20 Provinciis huic quaestioni respondentibus
1) 10 Prov. responderunt #unitatem organicam ^* servari posse
formulatione programmatis totalis (seu a Ratio Fundamentalis n):
- 4 volunt ut ipsae Provinciac determinent programma;
2 volunt tit Conv. Gen. aut Superior Generalis, cum suo
Consilio, determinent principia generalia, quae Prov. aptabunt
suis condicionibus ct exigcntiis;
2 volunt ut commissio specialis constituatur, quae principia
fundamentalia vincentiana enuntiet et proponat;
2 dicunt principia Constitutionum sufficere.
2) Necessc est tit Directores Seminarii labcrent collegialiter.
3) Processus formationis tendit ad formationem personae totalis.
Processus hic est progressivus. Studentes quoad libertatem
debent educari.
4) Studentes debent vivere in communione fraterna et laborare
iuxta linem proprium Congregationis (praesertim in servitiurn
pauperum) eiusque spiritum.
5) Studentes debent studio vitae et operae Sti. Vincentii incumbere et cius spiritum huic mundo hodierno aptare. Hi etiam cognoscere Congrcgationem Missionis in sua actuali existeutia debent.
6) Una Provincia (Phi) postulat ut c( stabiliatur centrum spiritualitatis vincentianac, in quo formentur Directores nostrarum
domorum formationis n.
3.1.2.

tium

Quae stmt principia necessaria, et were vincentiana, ad servandam unitatem fundamentalem in omnibus Seminariis Internis
Congregationis?

Responsiones 16 Provinciarum - buic quacstioni responden- valde similes sunt:

1) inter principia frequentius enumerantur tit necessaria et vincentiana :
scientia et amor lesu Christi;
- scientia de vita, opera et spiritu Sancti Vincentii;
- praesertim : Regular Communes;
Quinque virtutes Communitatis;
I Iistoria Congregationis M issionis;
Const. et Stat . ( praesertim , cc. 1, II, III, IV
et aa . 98-100).

203 2) Hi sunt aspectus formationis , qui frequentius enumerantur ut
neccssarii :
- maturitas hurnana et christiana;
- libertas responsabilis et corresponsabilitas;
- Consilia Evangelica;
- vita orationis;
- communio fraterna vera;
- servitium pauperum et necessitatum urgentiorum Ecclcsiae;
- excrcitatio apostolatus.
3) Una Prov. (Par) postulat ut Curia Generalis vincentianam
formationem promoveat (( Formatorum ^) in Setninariis Internis.
4) Principia vincentiana debent aptari mundo hodierno.

3.2.1.

Quid potest dici de « Formation continuata » ?

Ex 18 Prov. huic quaestioni respondentibus, omnes dicunt
formationem continuatam curandam, responsabilitatem esse magni
momenti. Ohligatio necessaria et gravis ad omnes spectat sodalcs
et toto vitae tempore durat (a. 96 C+S). .Suggestions:
1) Formatio debet csse continuata in duplici sensu : iuxta aspectum
mvsticum et pastoralcm.
2) Omnes Prov. debent providere et tempus et opportunitates tit
sodales participcnt programmata varia renovationis. Si necessarium videtur, Provinciac dcbent exarare programmata formationis continuatac.
3) Communitas localis debet providere bibliothecam aptam in
cadem domo, et saepe hahere coadunationes et discussiones
de rebus spiritualibus, intellectualibus, pastoralibus, et de problematibus hodiernis.
4) Congregatio debet institucre a Domus Vincentianae Renovationis » ac centrum pro informatione et studio.
5) Superior Gen. debet promovere opera de rebus vincentianis
et pervulgare conclusions in VINCENTIANA.
h) Provinciac eiusdein regionis dcbent se mutuo adiuvare in opera
renrn,cticnis.

3.3.1.

De Directore Seminarii Interni : Quaenam sun! eiusdem Tura
in redigendo et exsequendo programmate formationis relate ad
Superiorem domes?
(Iluic quaestioni 17 Provinciac responderunt)

1) Director Seminarii Interni habet responsabilitatem directani et
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immediatam in redigendo et exsequendo programmate formationis.
- Hoc programma collegialiter debet claborari cum collahoratione Superioris Provincialis, Superioris localis et communitatis localis.
- Programma debet approbari a Superiore Provinciali eiusquc
Consilio. Director autem debet gaudere libertate in exsequendo programmate.
2) Constitutiones iam statuunt iura Superioris localis (a. 181 C+S).
Iiaec iura observari debent.
Quaelibet contentio seu oppositio resolvi debet in spiritu
corresponsabilitatis.
In eadeni domo idem sodalis potest
Director Seminarii Int.

3.3.2.

esse et Superior et

Ius ad admissionem in Seminarium Internum : x Superior Generalis pro tota C.M. * (a. 103, 1 C+S). Estne haec affirmatio necessaria in Constitutiobus? Debetne om itti?
(Huic quacstioni 17 Prov. responderunt)

1) 11 Prov. volunt ut a. 103, 1 C-rS omittatur. Ex illis:
- Prov. (Aeq Cos Cur) postulant ut Superior Provincialis
debeat certiorem facere Superiorem Gen.;
- Una (Flu) vult tit ius Superioris Generalis ponatur in Statutis.
2) 6 Prov. nolunt ut ius Superioris Generalis omittatur in Constitutionibus. Una, tamen (Por), dicit Superiorem Generalem non
debere exercere ius.

3.3.3.

De duratione temporis Seminarii Interni: # saltem per duodecim menses size continuos sive intermissos s (a. 109, § 1 C+S).
Si agatur de
1) anno intermisso : debetne determinari aliquod tempus continuum , an non?
2) anno continuo : estne necessarium haberi peculiare programma
in loco designato?
(Huic quacstioni 20 Prov. responderunt)

1) 9 Prov. volunt a. 109 ut est (i.e., tempus continuum aut intermissum dctcrminatur a Provinciis);
10 Prov. malunt aliquod tempus continuum, e.g.:
-- duodecim menses (Aus Cos jug);
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- sex menses (Mex Nea Ori Phi);
- tempus minimum (Mat);
3 Prov. (Arg Chi Cur) putant programma proprium et acquisitionem finium propriorum Seminarii esse maioris momenti
quam determinationem termini temporis.
2) 10 Prov. responderunt necesse esse , ut determinetur peculiare
programma in loco dcsignato, saltem durante tempore
continuo;
5 Prov. respondcrunt quacstiones has etiam deterininari a
iudicio prudenti Superioris Provincialis cum suo Consilio,
in collaboratione cum Directors Seminari et cum Seniinaristis.

3,3.4,

Seminarium Maius:
1) a Interruptiones studiorum et licentia manendi extra domum *
(a. 115 C+S). Estne necessarium determinare terminum
pro hac permission , an non?
2) Quid dici potest de formatione vincentiana in hoc stadio
formationis?
(Iluic quaesticni 16 Prov. responderunt)

1) 10 Prov. nolunt in Constitutionibus determinari terminum statutum:
a. 115 sufliciens est;
- permissio haec competit Superiori Provinciali;
- existentia causae determinat tempus;
- quaelibct res debet considerari singillatim.
5 Prov. voluat terminum
annum);

aliquem

(c.g., Mat Phi: unum

- desiderant etiam ut permittantur cxccptioncs in rebus
quae determinari debent a prudenti iudicio Superioris
Provincialis.
Una Prov. ((' ur) dat pcrmissionem bane in necessitate
extrema tantum.
2) 3 Prov. referunt hanc quaestionem ad principia de a Formatione Vincentiana * et de <4 Unitate organica s (cf. 3.1.1.
et 3.1.2.). Alias addunt: Studentes debent:
- cum communitate vincentiana et Directorihus formationis
frequenter communicare et vivere, et ab eis quaerere
directionem spiritualem;
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adaptare haec principia tempori nostro;
- exercere opera pastoralia.

3.3.5.

Re- admissio ( nova admissio ) in Congregationem , sine iteratione Seminarii Interni. Quaestio formalis lraec est::

1) ci ille alumnus denuo in C..11. recipiatur , debetne Senunarlun: Inferno n iterare an non?

2) si ab iteratione Seminari Interni eximitur , cuinam competit
ius dandi concessionem ? An Superiori Generals tantum?
An Superiors Provinciali quidem?
(Hiuc quaestioni 14 Prov. respond.)
1) Omnes responderunt non else necessarium itcrari Seminarium
Internum. Sed tempos aliquod probationis in domo Congregationis volunt.
- Unaquaeque res debet considerari singillatim.
- Una Prov. (Cos) distinguit studentcs a sodalibus vinculatis
in Congregatione ad multos annos.
- Altera Prov. (Phd) refert hanc quaestionem ad (4 Renovationis causam * (S.C. pro Rel. et Inst . Saec., 6 Ian, 1969).
2) Omnes responderunt processum debere detenninari a prudenti
iudicio Superioris Provincialis cum sun Consilio (salvo iure
Superioris Generalis).

I'ROPOSI77ONES GE.VF,RALES
Aet ... 1. Necesse est ut omnes sodales optime formentur.
2. Proponit ut erigatur Seminarium, in quo onines studentes provenientes ex ltissionibus ad Gentes possint
educari.
Col ... Refert ad documentum I)e Formatione Nostrorum, studium
a Provincia factum.
Flu ... Vult emendationem aa. 90, 97, 99 et 100 Const . et Stat.
IIib ... 1. Vult tit verba a sicut tota vita nostra * omittantur in
a. 90 C S.
2. I.mendationem desiderat a. 124 C-i-S.
Hol ... Prov. Hollandica non habet Seminarium Internum in sensu
traditionali . Potius vult ut Seminarium Internum ita per
spatium totius formationis extendatur. Nunc autem can-

207 didati student aut exercent opera apostolica in Missionibus.
Hoc modo , candidati melius cognoscent vitam Congregationis ut est. Formatio huiusmodi est magis realis.
Ori ... Enumerat 13 principia formationis, extracta a e Normac Fundamentales Formationis * (S.C. pro Ed . Cath., 6 Ian 1970).
Par ... 1. Vult ut Conventus Generalis proroget N ad experimenusquc ad annum 1980 , aa. 89 ad 110 Constitutionum.
2. Nos debemus sedulo cogitare de adultorum vocationibus.
Sal ... Enumerat sua principia de vocatione pastorali et de formatione nostrorum.

RESPONSIONES 1'RIVATAE
D. Marie J. BONJEAN (Par)

Respondet aii omnes quacstiones
ti De Formationc >.

D. Andre RoussEAu (Tol)

Respondet ad omnes quaestiones
((Dc Formatione *.

D. Vincent WVALCKIERS (Bel)

Nomine Sodalium Bikoro, respondet
ad omnes quacstiones o Dc Formatione ».

DI). Francisco Carballo
Antonio GOMEZ et
Isidoro LopEz C. (Sal)

Suadent ut cap. s De Formatione u
omittatur in Constitutionibus. Adulti tantum admitti debent in Congregationem. Hi tamen, dicunt Confratrum renovationem essc rem magni momenti . Suadent media apta
et varia de renovatione.

Exc.mus InScio KRAUSE (Cur) : 1. Studentes debent edoceri tam de
Buis obligationibus quam de suis
iurihus.
2. Necessarium est ut Studcntes et
Seminaristac formentur in scientia et amore Liturgiae.
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A - Principia Generalia ( aa. 130-134)
3.1.

Qualis est natura potestatis Superiorum in Congregation?

Responderunt 24 Provinciae. Omnes, vel implicite vel explicite
affirmant valere principium auctoritatis in communitate, et saltem
17 Prov. explicite dicunt Constitutiones, speciatim in a. 131, continere omnia elementa quae denotant veram, realem et canonicam
auctoritatc in Congregatione.
Non desunt Prov. (saltem 2) quae aflirmant naturam potestatis
Superiorum in Congregatione esse de lure ecclesiastico cum fundamento in iurc divino in ordinern ad finem, spiritum et unitatem
Congregationis. Prov. Ang NAu et SLu dicunt: a ...Superiores,
in subditos, praeter potestatem dominativam seu domesticarn,
iurisdictionem quoque ecclesiasticam habent, tarn pro foro interno
quam pro foro externo, utramque exercendam ad normam iuris
communis et particularis nostri n.
Durn Prov. Ven explicite requirit ut nihil in hac re mutetur
ante revisionem Codicis luris Canonici, Prov 1\Iat exquirit novarn
redactionem aa. 130-134 iuxta notiones et principia corresponsabilitatis, participationis in regiminc communitario, scrvitii communitatis et exercitii ingenii facultaturn et charismaturn.

3.2. Ouo norlo des( ribi et deterntinari debeat n subsidiarietas * in
('nnutruritalr :

Respondent 23 Prov . aflirmantes omnes valorem principia
subsidiarietatis.
Dum permultae Prov. ( Jug Nca Roni Ven), nulla contradicente , aflirmant hoc principium iam bene definiturn esse in a. 132
Const ., alias autent alia concepta in evidentiam ducunt:
- sine corresponsabilitate surgit centralismus (Ven);
- ideas colligere cx dialogo , coordinare ... (Chi);
- participatio plena omnium ad finem regimenque C.M. (Per);
- responsabilitas Superiorum et sodalium in vita et labore
C.M. (Aul);
- collaboratio ct non interfcrentia (Aeq);
- ne avocetur ad maiores regiminis gradus quod infcriores
facere possunt sine detrimcnto unitatis (Ang NAu SLu);
- collaboratio et corresponsabilitas (Cos);
- considerarc capacitates sodalium et adiutorium Superioris
sodali (Arg);
- oboedientia activa et responsabilis (Chi);
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3.3.

Quomodo exprimi et intra quales limites determinari debeant
relations Superioris Generalis cum Congregatione et cum
Visitatoribus?

Quaestioni responderunt 21 Prov., fere omnes explicite af irmantes has relationes jam bene determinatas esse in Constitutionibus et speciatim in aa. 134, 136 et 142. - Non desunt Provinciae
quac dicunt:
- iura Superioris Gencralis imminui non debere (Aus);
- prae oculis habere principium subsidiarietatis (Por);
- Superiorem Generalem continue communicare deberc cum
Provinciis et habere suum Vicarium Gencralem pro Filiabus Caritatis (Pol);
- dialogum excolere (Cur);
notitiam dare, saltern semel in anno, de statu Provinciac
(Arg) ;
- revisers casus recursus ad Superiorem Gencralem ex parte
Visitatoris (Chi).
3.4. Quid de iure c4 appellationis ^> ad Superiorem Generalem et
de iure Superioris Generalis se interponendi pro casu particulars?
Responderunt 28 Prov. Omncs admittunt existentiam et ius
appellationis ad Superiorem Generalem nccnon ius Superioris
Generalis sese interponendi pro casu particulari, et omnes agnoscunt valorem, i.e. necessitatem et utilitatem horum iurium.
Ilacc iura quac saltem implicite continentur in contextu Constitutionum ( Aus) non sunt magis explicanda , secundum aliquas
Prov. (Mex), sed secundum alias (Arg Mat), opportunum est addere paragraphum specificam, de hac re, articulo 132 Const.
Sec:undum Prov. Phd # Constitutiones Statutaque debent explicite statuere ius cuiusque sodalis C.M. ad ' processum iustum et
aequum ' (anglice: due process) iuxta normas particulares a Provinciis constitutas is.
3.5.

Quid de a. 13.3 circa exemptionent?

Responderunt 23 Prov. - Nulla Prov . est contra principium
exemptionis, et omnes, praeter 3 Prov. (Arg Flu Mat), postulant
ut a. 133 remaneat.
Secundum Prov. Arg materia a. 133 tractanda est in a. 6, De
Natura C.1\1., dicendo etiam do nostra dependentia ab Fcclesia
locali iuxta mentem S. Vincentii, documenta conciliaria et articulos Constitutionum.
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1. Prov. Ids - in genere - praeter electionem Consultorum,
approbat propositiones Provinciac Hol.
2. Prov. Mat proponit ut addatur 4 par. articulo 135 Constitutionum.
3. Prov. Ang NAu et SLu dicunt omitti debere in a. 134 verba
a et illam quae a voto obocdientiac profluit r.
4. Prov. Rom proponit ut in editione Constitutionum, prope queer
que articulum, synthetice exponartur sensus ciusdem articuli.
5. Prov. Ang NAu SLu proponunt ut tractctur prius de Sodalibus
et Regimine domestico, secundo de Superiore et Regimine prov.,
et ultimo, de Superiore et Regimine generali, quo melius principium subsidiarictatis illuminct structuram C.M.
6. Prov. Sal proponit novum ordinem et structuram in regimine C.M.
a) Communitas basis: omnes acqualiter responsabiles circa misnem communitatis;
b) Provincia, quae consistit ex omnibus communitatibus basis;
et habet regimen coordinans cx repracsentantibus communitatis basis ; repraesentantes coordinatores cligunt coordinatorem provincialem, oeconomum et secretarium;
c) Coordinatio generalis: Provinciae uniuntur in regiones linguisticas; repraesentantes regionum linguisticarum efficiunt
coordinationem gencralem quac digit coordinatorem generalem,
oeconomum et secretarium, qui tres Romac resident.

B. - De ofliciis in administratione centrali:
De superiore generali (aa. 135-142)
3.1.

Quid vobis videtur? Et praecipue: Quo modo agendum est
in erection, coniunctione , divisione, suppression, Provinciarum
vel I'ieepnn, nciaru;n? (aa. 142, 3, 11; 163, § 3; 164, § 1).

Responderunt 20 Prov. - Secundum 4 Prov. textus actualis
Cons. est sufficiens ad solvendas quacstiones, sed 11 Prov. desiderant et alias novas et concretas normas ad hoc.
Dum 2 Prov. affirmant considerandas csse experientias iam
factas, 3 Prov. dicunt quaestionem relinquendam esse prudentiac
et experientiac Superioris Generalis cum suo Consilio.
Prov. Acq pracbet modum peculiarem circa erectioncm, unionem, divisionem, suppressionem Provinciarum et Viceprovinciarum.
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3.2. Quo modo agendum in erection et suppression domorum
(et operum magni momenti) praesertim si repercussions
habeantur extra Provinciam? (a. 167, 3).
Responsa dedcrunt 17 Prov. - Sex Prov. affirmant: sufficit
id quod statutum est in a. 167, 3; sex aliae 7 quaerunt ut in casu
extraordinario res deferatur ad Superiorem Gcneralem; I Prov.
dicit: quacstio relinquatur Provinciis.
Non desunt Prov., quac et alias conditiones requirunt, scilicet:
- ordinarie audiantur etiam sodales Provinciac (6 Prov.);
- audiantur ii quorum interest (7 Prov.);
- semper audiantur Confratres Provinciac et detur confirmatio Superioris Gencralis (1 Prov.);
- detcrminctur numerus minimus domorum et sodalium ad
constituendam Provinciam (1 Prov.).
3.3.

Deinde: quae vis tribuenda est his verbis s auditis illis quorum
interest > a. 142, 3? Non desunt qui dicant verba a auditis
illis quorum interest n addenda esse a. 142, 2, quid dicitis?

Respondcrunt 19 Prov. - Ex his Prov. 15 dicunt: vis verborum
est sat clara et non indiget alia sententia ; et 3 Prov. aflirmant explicite: his verbis tribuenda est vis quam habent in lure Communi,
v.g. in can. 105.
Duae Prov. desiderant ut addantur haec verba etiam paragrapho
11 articuli 142, et una Prov., paragrapho 2 articuli 142.
3.4.

Sunt qui censent addenda etiam esse articulo 142 plurima
quae in praecedentibus vel subsequentibus articulis inveniuntur,
integrum autem a. 142 funditus recognoscendum cum ordine,
saltem practico, in enumeration, quid vobis videtur?

Rcsponsa dederunt 18 Prov. - Practer 3 Prov., quac dicunt
iam provisum esse sufficicnter in Constitutionibus, aliae 15 Prov.
volunt ut periti vel ipse Conventus Gcneralis provideat, et cx his
6 Prov. praebent systematizationem, et Prov. Mex etiam elahorationem practicam affert.
3.5.

In votis est ut etiam Superior Generalis habeat facultatem
dimittendi e Congregation membra non apta . Quid dicitis?
Rcsponderunt 20 Prov. hoc modo:
- Superior Gcneralis habeat facultatem dimittendi membra
non apta (7 Prov.);
- satis provisum est (1 Prov.);
- attendatur semper Ius Commune (9 Prov.);
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sodales ... ad normam luris Communis et Particularis
nostri » (3 Prov.).
3.6.

Et quo modo intelligenda sunt verba ((nee mutet suum domicilium » a. 142, 21? Ratio haec valet etiam pro mutation
domus in eadem civitate?

Responderunt 17 Prov. - Dum 1 Prov. de hac re dicit se non
tractare , quia opinionem non habet, et altcra quia haec quaestio
sapit iurisdicismum et casuisticam , 11 Prov. affirmant: si in eadem
civitate, ran requiritur licentia, sed aliae 4 Prov . dicunt : etiam
in cadem civitate lie motet sine licentia.

QUAESTIONrS SPECIALES

1. Prov. Mat dat suam sententiam circa aa . 142, 1; 141, § l; 142;
137 et 138, et simul affert addictiones quasdam.
2. Prov. Ang NAu et SLu praebcnt postulata circa aa. 137 et 142.
3. Prov. Rom: aa . 139-142 pertinent ad Statuta.
4. Quaestio addita Prov. 1/ol: N Superior Generalis eligitur a membris
C.M. ad Conventum Gencralem deputatis. Illa elections fit
etiam Superior Generalis Filiarum Caritatis, quae tamen in
electione nullam partem hahuerunt. Nescimus an Filiae Caritatis alium modum agendi exoptent. Nohis tamen persuasum
est Superioris Generalis onus esse gravissimum, qui duplex
hoc munus, regimen Confratrum et regimen Filiarum Caritatis,
solos sustinere debet u,

C. - De Vicario, Assistentibus Generalibus et de officialibus
Curiae Generalitiae (aa. 143-161)
2.2. Experimentur factum est, contra a. 155 (cf. in fine C-I-S
C.M., VIII, Decreta temporanea , II): Superior Generalis
de consensu sui Consilii , pro tempore et quoties adest unicus
Assistens cum eadem Superiore Generali aut cum Vicario
Generali , statuit ut alteruter A ssistens supplealur per unum
ex trihus ofjicial:bus Constitutionalibus Curiae, Serretarium
Generalem , Procuratorer Gen. apud S. Sedem aut Oeconomum Gen . (qui omncs tit plurimuni adsunt sessionibus
Cons Iii). 11oc experiment um , de facto, rarissime adhibitum
fuit et unite pro quaestionibus ordinariis.
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a) nunterum Assistentium augere (e.g. 5 aut 6);
b) non numerare inter Assistentes Vicarium Generalem;
c) statuere ut Secrelarius Generalis, Procurator spud S. Sedem
c1 Oeconomus Generalis mcmbra sint pleno iure de Consilio
Generali ;
d) in deliberando requiratur tantum consensum concors eorum
qui praesentes sunt in Consilio, si deficit numerus quem
a. 155 postulal.

QuAESTIO SOLVENDA

3.1.

Quid proponitis ad tot/endas difficu/fates
ubi plures Assistentes desunt ?

Consi/ii Generalis

Responderunt 26 Prov. ex quibus aliquac (Aeg Ind Vcn),
plures solutiones proposuerunt.
Pars major, 17 Prov., de facto proponunt tit augeatur numerus
componcntium Consilium, quia dicunt:
- sic et simpliciter, augere numerum (non ultra sex) Assistentium (10 Prov.);
- quando est necessarium, facere tit jam fecit Superior Generalis cum suo Consilio (3 Prov.);
- facere de iure et quidem semper tit iam fecit Superior
Generalis cum suo Consilio (4 Prov.).
Non desunt Prov. (6) quac desiderant tit Superior Generalis
cum suo Consilio, iuxta expcricntiam, proponant Conventui Generali
solutionern.
Una Prov. (Bar) sic et simpliciter approbat experientiam Superioris Generalis, dum alters (Hol) haberi debere, dicit, circumspectionem in admittendis in Consilio membris nominatis, et Prov.
Col necessarium non putat ut augeatur numerus Assistentium.

C-bis. - De Provinciis et Viceprovinciis (aa. 162-164)
3.1.

Quid vobis videtur, attente considerando a. 163, §§ I et 4,
et quid proponitis de distinction inter Provincias et Viceprovincias?

Responderunt 22 Prov., ex quibus major pars (13 Prov.) affirmant servari debere distinctionem inter Provincias et Viceprovincias
vel manere Constitutiones sicut stint; et 3 Prov. explicite aut impli-
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quarum interest.
Provinciae 5 proponunt ut aboleatur distinctio inter Provincias
et Viceprovincias, et 1 affirmat necessitatem revisionis Constitutionum in hac re.
3.2. Quid de art. 162, § 2?
Responsa dederunt 15 Prov., et contradicentibus 5 (Acp Chi
Cur Flu Per), quae excludunt quod altera Provincia adsit in eodem
territorio, aliae omnes (10 Prov.) confirmat a. 162 § 2.

QUAESTIONES PARTICULARES (C et C-his)

1. Adnotationes circa aa. 143, 151, 158, 162, 163, 164 et 167, 3 (Rom).
2. Prov. Mat proponit ut Procurator Generalis apud S. Sedcm
sit persona distincta a Postulatore Generali.
3. Prov. Uti proponit ut omncs Provinciac libenter mittant Confratres necessarios in Curiam Generalem et taxa sit aequa pro
omnibus Provinciis.

D. - De officiis in administratione provinciali : de superiore
provinciali et viceprovinciali , de assistente provinciali.
De consilio provinciali et de oeconomo provinciali
3.1.

Quid de quaestione designationis vel electionis Superioris Proviyrdiulis?
Responsa dederunt 23 Prov., quarum:
- 8 proponunt ut Conv. Gen. afferat 2 vel 3 formulas pro
tota Congregatione;
- 7 petunt ut a. 166, § 2 maneat ut est;
- I prefcrt ut servetur tantum a. 166, § 1 ;
- 9 desiderant electionem cum methodo a singulis Provinciis
determinanda;
- 4 expetunt ut corrigantur paragraphi articuli 167, et melius
definiantur natura, duratio, etc. oflicii Superioris Provincialis.

3.2. Quid de quaestione simili pro Consilio Provincials?
Responderunt 25 Prov., quarum:
- 7 volunt tit cligatur;
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- 9 volunt ut nominetur post consultationem;
- 4 volunt ut Conventus Generalis tradat duas vel tres
formulas;
- 5 volunt ut res rclinquatur Provinciis.
3.3.

Deinde: sunt qui affirmant abolendam esse par. 2 art. 169
ubi agitur de regimine I'rovinciae adveniente morte out cessatione ab officio Superioris Provincialis, quid dicitis?
Responsa dederunt 16 Provinciae, quarum:
- 5 petunt ut haec paragraphus maneat, dum
- 10 petunt ut aboleatur;
- 1 Prov. autem petit ut substituatur.

3.4. Iuxta quorundam experientiam, normae par. 4 et 5 a. 167,
quae statuunt <i post consultations ipsius sodalis * et v auditis
sodalibus a, causae suet non parvi incommodi praesertim in
domibus parvis; propterea hae normae retractandae sunt;
quid dicitis?
Rcspondcrunt 23 Provinciae, quarum:
- 18 expetunt ut paragraphi serventur, et
- 5 Prov. tradunt considerationes et explicationes.
3.5.

Assistens Superioris Prov. (a. 170,
Superiore Gen.?

§ 2) confirmandus est a

Rcsponderunt 24 Prov., quarum: 10 affirmative et 10 negative;
4 autem dicunt sufficere notificationem Superiori Gencrali.

E. - De officiis in administratione locali

3.1.

( aa. 178-183)

Ouid svohis videtur de administration locali et de cura operum
duurtdc i

Responsa dederunt 23 Provinciae, quarum:
11 exquirunt principia doctrinae et praxis quoad administrationem localem speciatim quoad Supcriorem, dum;
6 Prov. affirmant esse sufficiens quod in Constititionibus
dicitur;
6 Prov. affirmant tractandum ease de continuitatc operum,
I autem negat.
3.2.

Quid dicitis de possibilitate alicuius « superioris regionalis s
pro casibus de quibus agitur in a statu quaestionis a n.3. ?
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- 17 affirmative, ex quibus Prov. Mat proponit normas
concretes;
- 1 Prov. (Cae) loquitur de Superiore regionali, sed interprovinciali;
- 5 respondent non expedire.

3.3.

Deinde sunt qui desiderant:
a) ut bene determinetur quid signiftcat a auditis sodalibus
in a. 179 et etiam in a . 167, 5. Quid dicitis?
b) ut clare dicatur quomodo et a quibus nominentur Assistens,
Consultores et Oeconomus localis et de functione Consilii
domestici in particulari. Quid proponitis?
c) ut Superior Generalis tantun certior fiat de nominatione
vel election Superioris localis, nul/a subsequente confirmations (a. 167, 5). Quid vobis videtur?
Responderunt 24 Provinciae:
- ad a) multac sunt opiniones: Assistens eligatur at) omnibus
(7 Prov.); nominctur a Superiore locali (5 Prov.);
nominctur a Visitatore (2 Prov.); res relinquatur
Convcntui provinciali (6 Prov.).
Relate ad Consult ores et Oeconomum, sent etiam
differentes alternativae: videtur aliquo modo generali
quod nominatio Oeconomi dcbet dependere a Visitatore. Prov. Mat affert normas pro Occonomo.
- ad c) - confirmetur a Superiore Gencrali (8 Prov.);
certior fiat Superior Generalis (9 Prov.);
paucissimae (2 Prov.) loquuntur de electione Superioris localis et aliqua Prov. loquitur de incommodis talis possibilis electionis.

F. - De conventibus in genere de conventu generali
(aa. 184-197)
2.1 Quo ten:pore determinandus est numerus Deputatorum Provinciarum ad Convent um Generalem? Superior Gen. pro
conventu anni 1974 ex interpretatione practica a. 794, § 1, b)
statuit : (4 au jour de leur election daps l'Assemblee », i.e. in die
eorum electionis in Conventu Pro vinciali, et remisit solutionm
definitivam Conventui Generali. Quid vobis videtur?

-
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Responderunt 23 Provinciae, quarum:
- 18 approbant interpretationem iam factam a Superiore
Gencrali;
- 1 Prov. petit ut quaestio rclinquatur Conventui Provinciali;
- 3 autem volunt ut determinatio fiat it die convocationis
Conventus prow.
Prov. Mad et Par quacrunt vocem activam et passivam pro
Episcopis nostris; Prov. Mat petit ut Superior Generalis non concedat vocem sive activam sive passivam exclaustratis in case particulari.
Aliae Prov. (saltem 3) dicunt quaestionem de voce activa et
passiva non respicere tantum clectionern ad Conventurn, et propterea,
tractandarn esse in o De luribus et Obligationibus Sodalium r
(aa. 72-80).

2.2. Si Superior (Vice-)Provincialis legitime impediatur quominus
se conferat ad Conventum Generalenr, quis pergere deheat eius
loco ad Conventum? Prinrusne ex electis in Deputatos sicut
in a. 794, § 2, an Assistens (Vice-)Provincialis (cf. 1. 170, § 4)
si adsit ?
Responderunt 24 Provinciae, quarum:
- 21 affirmant Assistentem, si adsit, pergere debere, et ex
its 19 addunt: alioquin primum Consultorem;
- 3 Prov. affirmant, a contra, primum Deputatum.

2.3.

Intelligere a . 195 est Jere
interpretationem practicam ,

impossibile . Superior

Gen. dedit
sic explicando munere Comm:s-

1. a Fontes... quaerere ; 2. argumenta...
describere e1 praesentare ad discussionem in C,'onventibus dosionis Praeparatoriae:

mesticis et 1'rovincialibus ; 3. vota singulorunr sodalium, proProvincialium et postu/ata

posita seu postulata Conventuum

a Superiore Generali... tradita, recipere ... ^> Quid vobis videtur ?
Estne necessarium fundilus retractare munera Commissionis
Praeparatoriae? et quo modo?

Responderunt 19 Provinciae, quarum:
7 retinent sufficientem et validam interpretationein datam
a Superiore Gen.;
2 vero affirmant quaestionem remittendam esse semper
Superiori Generali;
- 10 autem aflirmant novam elaborationem faciendam csse
a Conventu Gencrali,
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3.1.

Ouid vobis videtur de hac quaestione ? Quomodo procedendum
est et in particulari quomodo exprimendus est a . 198, 3?

Rcsponderunt 26 Prov. Tres ponuntur quaestiones profluentes
ex natura Conv. Prov.:
- vis obligatoria eius normarum;
- munus Superioris Generalis in iisdem normis adprobandis;
- munus Superioris Provincialis : potcstne ponere a veto u ?
Est superior quam Conventus ?
Responsiones sunt variae:
a) 9 Prov. retinent clarum else a. 198, 3: condcre normas
cum vi obligatoria;
h) 13 Prov. desiderant maiorem determinationem circa auctoritatem Conventus provincialis , et ex its aliquae petunt
veram potestatem legislativam;
c) 2 Prov. petunt mutationem articuli, quia Visitator debet
haberc ius ponendi <r veto *, et quia vis obligatoria normarum , promanat ab approbatione Superioris Generalis;
d) 2 Prov. desiderant studium clarificans ex parte Commissionis Iuridicae.
Prov. Mat Par petunt ut Conventus prov. celebretur tantum
ante Conventum Gen.
Prov. Mex petit ut Conventus provincialis sit superior quam
Visitator.

^.2. Pote tnr(',urren1us Prov'inrialis r'reare Commissions ad activitW, non suhteclas aucl()ritatl I rsitatorrs?

Responderunt 20 Prov., quarum: Una tantum affirmante,
aliae negant , quamvis aliquae putent utiles esse has Commissiones,
sed numquarn dicunt eas subtrahi posse ab auctoritate Visitatoris.

3.3.

Et in casu necessitalis vel utilitatis, quis potest corrigere vel
abrogare normas a Conventu Provinciali editas?
Responderunt 20 Prov ., quarum:
- 6 Superior Generalis;
- 6 subsequens Conventus provincialis;
5 Superior Provincialis cum suo Consilio;
4 Superior Generalis et subsequens Conventus provincialis;
I Prov . ( Ind) audiendos esse omnes Confratres.
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Domestico tantum <( in ordine ad Conventum Provincialem » ?
Sin autem, quid addendum est?
Responderunt 18 Provinciae, quarum:
- 14 dicunt hoc sufficere;
- 2 dicunt aliquid, non magni momenti, esse addendum;
- Prov. Arg licit hoc non sufiicere, et Prov. Pol affirmat
in hodiernis adiunctis Conventum Domesticum non
habere rationem existendi.
3.5. Iuxta a. 209 debet cons titui Commissio Praeparatoria Conventus Provincialis. Attamen quisnam nominare debet hanc
Commissionem, rum nulla detur norma?
Responderunt 22 Prov., quae omnes alfirmant Commissionem
nominari debere a Visitatore cum suo Consilio. - Prov. Ind addit
eam constare debere ex 5 membris. - Prov. Ori vult ut Commissio
nominctur , praevia consultatione Confratrum.
3.6.

Quid vohis videtur de a. 205?
Responderunt 18 Prov., quarum 15 volunt ut retineatur a. 205.
Prov. Ori vult ut detur uniformitas, si convenit, post experientiain.
- Prov. Alex putat sut icientes csse tres formulas, et Prov.
Hol et Hon petunt ut omnes sodales invitentur.

11. - Quaestiones solvendac potius a commissione iuridica
Conventus Gencralis
1. Vicarius Generalis ipso facto est etiam Assist ens Generalis
(a. /44); potestne Assistens Generalis immediate post secundum sexennium , eligi ut Vicarius Genera/is (a. 152, § 1)?
Responderunt 7 Provinciae:
- eligi non potest: Prov. Acq lion Jug Pol Rom;
- eligi potest: Prov. Flu Ori;
2. Iuxta a. 189, § 2, a nosiri ad dignitatem episcopalem evecti
vel renuntiati ** carent iure vocis activae et passivae; quid
dicendum est de Visitatoribus qui evecti vel renuntiati sunt
ad dignitatem episcopalem? Ipso facto cessant ab officio Visilatoris?
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- ipso facto cessant ab officio Visitatoris: Aeq Flu Hon Ind
Ori Pol;

- non cessant : Jug Rona.
3. Et cum Superiores, ex officio, debent Conventui Provinciali
interesse (a. 202, § 1), potestne Episcopus, qui iure vocis activae
et passivae caret (a. 180, § 2), in Superiorem localem nominari?
(Vide aCollectio Comp/eta Decretorun Conventuum Generalium C.M. #, pp. 63-64, I)c Episcopis, Visitatoribus, et
aliis praclatis membris Conventus Generalis).
Responderunt 8 Provinciae:
- Non potest Superior nominari: Aeq Hon Ori Pol Rom;
- Vide quid dicunt Prov. Flu Ind et Jug.
4. Articulus 196, § 5 supponit etiam existentiam Moderatoris;
propterea a. 185, §§ I et 2 de huius Moderatoris nominatione
agere debet.
Responderunt 6 Prov.: Nominctur: Aeq Flu Jug Pol; non
nominetur: Rom On.
5. In revisione Directorii Conventus Generalis prae oculis habeatur
a. 187, § 5 Constitutionum: a suffragia a/ba suet nulla a, et
corrigatur Directorium.
Responderunt 6 Provinciae:
- corrigatur Directorium: Aeq Jug Pol Rom;
- emendetur a. 187, § 5 Constitutionum: Flu Ind.
6. Cuidam videtur a. 163, § 2 hanc esse Provinciam et non Viprovinciam. Quae est differentia in hoc casu?
Respondent 6 Provinciae, et diversimodc; vide VIII - 11 - 6.

RESPONSA ET POSTULATA PERSONALIA DE RECIMINE

(Index et Synthesis Responsionum)
I.I.

V. WALCKIERS,
Regimine.

nomine Missionariorum

BIKORO: De

Respondet pcrmultis quaestionibus propositis in « quaestionario u , et spcciatim: De Superiors Generali, cum observationibus
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praetcriti, quando Superior Generalis vere S. Vincentii successor
crat; De Provinciis et Viceprovinciis, De OHiciis in variis administrationibus necnon De Conventibus.
(Vide Documentum VIII - Pers - Doc - 1)

2. Responsio privata Provinciae Australiae.
In responsionihus inveniuntur variae observationes circa principiurn a subsidiarictatis ». De iurc hoc principium existit, sed do
facto Superiores locales auctoritate pollent in labores Confratrum
se interponendi, cum ipsorum morali detrimento. Ideoque, requiritur ut Superior localis suo munerc fungatur iuxta hoc principium,
quod fieri potest:
a) sine ditando autonomia relativa singulos sodalcs domus, ita ut
Superior nequcat in eorum muneribus se immisccrc, sed tanturn debeat (i politicam * generalem domus, simul cum officialibus, coordinare;
h) sire Clare definiendo aream competentiac turn Supcrioris, turn
uniuscuiusque oflicialis, ita ut Superior nequcat, sine plena
iustiticatione, in area aliena se immiscere..
\ecessaria est mutatio actualis a structurae

auctoritatis lo-

calis.
(Vide Documentum VIII - Pers - Doc 2)

3. J. Al. BONJEAN (domus Parisien .): De Reginrine.
Modo non tam diffuso et sequendo divisionem propositam
in quaestionario De Reginiine, tractat fere de omnibus quaestionibus cum practicis observationibus et etiam cum aliquo recursu
ad esemplum S. Vincentii.
(Vide Documenturn VIII - Pers - Doc - 3)

4. F. CARBALLO, A. GOMEZ GO.VZALEZ, I. LOPEZ
CASQUERO, et ALIT, sic dicti GRUPO 1)E LOS NUEVE.
5. Prov. Sal: Enmierula total al esquema de Gobierno.
'I'ractando de Reginrine, proponunt mutationem radicalem regiminis actualis C. Al. De hac re, iani dictum est in a Synthesis
Responsionum a tractando de Prov. Sal, p. 31.
(Vide Documenta VIII - Per - I)oc - 4 et 5)
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6. Benito MARTINET,, nomine 5 repraesentantium Prov. Ibericarum : De Superiore Lorali et Generali.
a) Superior Localis est moderator in sensu iuridico-administrativo
et spiritualis animator communitatis; ad hoc necessarius est
dialogus.
b) I)e Superiore Generali: non placet visitatio facta modo actuali;
Superior Generalis debet visitare sed etiam vivere in unaquaque Provincia.
(Vide Documentum VIII - Pers - Doc - 6)
7. Andre ROUSSEAU (Marseille): Le Gouvernement de la Compagnie.
IN documento valde copioso, cum permultis magnisque observationihus tractat de: principiis generalibus - Superiore Gencrali Provinciis et Viceprovinciis - administratione provinciali et locali Conventibus in genere et specifice de Conventu Provinciali.
Et non desunt quacstiones circa vocem activam et passivam
nostrorum, qui ad dignitatem episcopalem evecti cunt vel renuntiati et etiam una observatio circa bibliographiam.
(Vide Documenturn VIII - Pers - Doc - 7)
8. SAF ORIENTALIS: Responsa personalia ad cognitionem Commissionis Praeparatoriae: De Regimine.
Fere omnibus quacstionibus respondent, breviter sed elliicaciter, cum observationibus practicis, etiam circa singulos articulos
Constitutionum. Facile est vidcre omnia et singula responsa, quia
ordo est secundum quacstionarium propositum.
(Vide Documentum VIII - Pcrs - Doc - 8)

A D N it x .a : .lliembros que romponen el <, Grupo de los Nurse ^> (Sal) :

Tractat de bonis temporalibus: administratio eorum fiat secundum principia paupertatis et solidarietatis cum populo.
(Vide Documentum VIII - Pers - Doc - Adnexa)

223 SYNTHESIS RESPONSIONUM Al) QUAESTIONES
PROPOSITAS A SUPERIORS GENERAI,I, IN LITTERIS
SCRIPTIS 11-V-1973
I .- De visitationibus
1. Quid dicendum de norma a . 142, 4, praescribente ut Superior
Generalis aut ipsius Delegatus , a semel saltem durance munere
adeat omnes Provincias et Viceprovincias Congregationis n?
(Responsiones: 26)
a) 21 Prov . opinantur
et observari.

n',rmam hanc

debere simpliciter retineri

b) 3 Prov. volunt ut retineatur et observetur iuxta modum tamen,
Sc.: non sumendo ad litterani verba (, semcl saltem durante
muncre ) (J ug), et addendo : a in quantum possibile * (1:-101
Rom).
c) Arg relinquit quaestionem criterio Superioris Generalis.
d) Cae arbitratur visitationes non esse faciendas.

2. Quid dicendum de aditibus qui nuns fiunt?
(Responsiones: 16)
a) 11 Prov. laudant visitationes factas ut valde utiles. Responsio
privata a gallico Confratre, quandam etiam utilitate ^n cis agnoscit.
b) Rom credit non sufficere visitationes, ut hactenus fiunt, ad
Provinciam cognoscendam, praesertim in Missionibus.
c) Sequentes defectus visitationibus factis assignant:
1) nimia festinatione pcractae fuerunt (Arg Por);
2) planificationc carucrunt (Flu);
3) citatim , sine authenticitate, ad formalitatem
factas sunt (Sal);

implendam

4) cognitio ex cis deprompta, valde superficialis est (Responsio
privata).
3. Quid providendum pro futuro circa modum has visitations
farena'i ?
(Responsiones: 22)
Ratione ordinis ct claritatis, in diversa capita responsiones
distribuimus, sc.:
a) FINIS: Visitationes non solum ficri debent ut <, macrentes
consolentur », sed potius tit Superior Gencralis fungatur mmnere
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Provinciarurn coordinationis, sit etiam principium spiritualis
animationis et actionis apostolicae a (Arg Cac Sal).
b) AGENS: Optandum magis est ut fiat visitatio per Assistentem Generalem qui bens linquam et problemata regionis noscat (Rom);
- augeatur , ideo, si opus est ,
Mex Ori Ven);

numerus Assistentium (Aul

- Sal mavult ut ipse Superior Gencralis visitationes perficiat.
- Visitationes fieri possunt per ' quemlibet ' sodalern a Superiors Generali delegatum ( Ori Phi);
- caveat Superior Generalis ne mittat ut suum Delegatum,
personam t( non gratarn n Provinciac, quia illa magis nocct
quam prodcst Provinciae ( Mat).
c) QUALITAS: duplex species visitationis fieri debet a Superiore
Generali vel ab cius Delegato: altera characteris ' amicalis ',
altera vero ' officialis ' ( Mex); e contra , Cur opinatur visitationes neque ' canonical ' esse debere , neque tantum ob comitatem ficri debere, sed cure aliquo praenuntiato proposito . T aniden, iuxta Uti et privatam responsionem Phd, visitationes
semper ' canonicas ' esse debent.

d) MODUS:
- ante visitationem : praemitti debet sedula praeparatio, turn
cx parte sodalium , sine tit suflicienter ' motiventur ' ita ut
ipsi visitationern petant ( Col), sive ut moneantur ne nimis
ex visitations accipere exspcctent , ut ita deceptiones caveantur (ex resp. gallica privata ); turn ex parts Superioris
visitantis , qui programma seu planificationern visitationis
conficere et communicare debet omnibus tempestive (Arg
Chi Col Cur Flu Mcx Per Por Ven) necnon tempora statuere
distincta ad Confratres et ad Filias Caritatis rccipiendos (Flu);
durante visitatione : visitationes sine festinatione fieri debent
(Act Bar Col Hon Mex Per Phi Por ), ita ut visitans tempus
habeat tum ad recipiendos sodales volentes cum illo loqui,
turn ad omnia missionis centra adeundi ( Act Jug); visitatio, occursus debet esse Superioris visitantis cum coetibus specificis sodalium Provinciac , v.g. coetu gubernii,
activitatis pastoralis ( Ven), imo cum omnibus Provincialibus alicuius regionis (Flu);
- in fine visitationis : Superior visitans , postquam singulos rcceperit , debet communitati suas a impressiones * et orientationes patefacere , sivc scripto sive verbis in coadunatione
aliqua domestica ( Mex Per Por Sal).

- 225 e) CON'I'INUATIO: Successor Superioris Gen. debet prosequi
visitationes indc ab ultima Provincia visitata a suo praedecessore (Aul).

11. - De mediis hactenus adhibitis
1. Placentne vobis media , quibus nuns utimur ad affirmandos et
promo vendos valores promanantes ab unitate et cooperation
omnium Provinciarum in Ecciesia universali?
(Responsiones: 16)
a) Affirmative simpliciter respondent 11 Prov. Ingo quaedam autumant ilia media esse valida et unica possibilia. Ad hanc opinionem accedit responsio privata Phd.
b) Affirmative iuxta modum, addendo, sc. illy media non esse sufficientia, respondent 3 Prov.: Arg Flu Por.
c) In dubium revocatur cognitio ipsa mediorum, a Prov. Cae;
sed votatione evincitur ea sat cognita esse; Hol relinquit responsionem Curiae Gencrali.
2. An ad hoc alia media proponitis?

(Responsions: 18)

a) Ex parte Conventus Gencralis: deest formatio sodalium ad
communicationem cum Curia Generali habendam. Ideo Conventus Gen. media decernere debet, ut sodales «educantur e
ad necessitatem communicationis fovendae (Col).
b) Ex parte Curiae Generalis:
- e paedagogiam propagandisticam n discere, commendat Cae;
- media hactenus adhibita, in melius perficienda esse, putant
Arg Cur Sal ut maximus profectus ex illis oriatur;
- optima a quacstionaria ^) a Curia claboranda quacrit Pol,
ut ita communicatio facilior evadat;
- nominatio correspondentium pro VINCENTIANA in unaquaque Prov. petitur a Mex;
- Superiori Gen. innuit Phi, ut notas faciat caeteris, necessitates alicuius Provinciae;
- eidem Sup. Gen. suggerit Por, ut informationes de Provinciis, non solum a Visitatoribus quacrat, sed et a sodalibus;
in gencre, Curiae Gen. commendantur sequentia media
communicationis interprovincialia (cf. infra, c).
c) In ambitu interprovinciali:
- Chi orientationem interprovincialem operum seu activitatis
proponit, nccnon augere collaborationem inter Provincias,
quod, quidcm, Nlex etiam approbat;
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- Aul Jug Ven permutationem reciprocam a ephemeridum
cuiusque Provinciac n (Bulletins ) desiderant;
- Mex contra studiorum expostulat ubi filii S. Vincentii inter
se conveniant;
- Mat coetus peritorum efformandos csse arbitratur, ut excolant et diffundant doctrinam vincentianam ; huic sitnilis
est propositio Dni. A. ROUSSEAU, qui tamen non restringit
studia peritorum ad supra dictum ambitum, sed et ad omnia
Congregationi utilia extendit;
- Yen institutionem aliquam interprovincialem condendam esse
putat, aliquod sc. centrum studiorum necnon planificationis et pastoralis;
- Phd (in privata responsione) cupit organizationes interprovinciales ad instar CLAPVI in America Latina;
- Chi Flu Hol Mad Per coadunationes interprovinciales regionales poscunt, a Superiore Generali auspicatas et ab
ipso vel a suo Delegato rectas;
- Jug de coadunationibus educatorum promovendis loquitur;
- Per Ven offiicium Delegati specialis Supcrioris Gen. constitui
dcbere qui ilia oninia, in ambitu interprovinciali, coordinet.
d) In ambitu cuiusque Provinciac:
- Hon congressiones fiant a sodalibus domorum vicinarum;
- Mat creationem Superiorum regionalium suadet;
- Pol deputati Provinciarum quaerant media aptiora.

III. - De communicatione a visitatoribus facienda
Quid dicendum de communication a Visitatore facienda Superiors Generali, iuxta a. 167, 9 Constitutionunt et Statutorum
(Rcsponsiones : 23)
a) 14 Prov. respondent servari ct urgeri dcbere i11am communicationem, tanquani utilem et necessariam. Idem censet D.
BONJEAN, privatim respondens.
b) Aliae Prov. respondentes, aliquas addunt determinationes, scilicet:
- quod saltem semel in anno fiat (Phi), et quotics opus sit
(Jug Mex);
frequens debet esse, iuxta Mat;
deberet afTerri a Curia Generali schema thematum (lion
Rom) ;
secundum normas a Superiore Generali traditas fieri debet
(Phd privatim)
compleri debet cum visitatione Superioris Generalis (Aul).
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IV. - De occursu Visitatorum cum Superiore Generali
1. Suficiuntne conversationes liberae et occasionales inter Visitatores et Superiorem Generalem Curiamque Generalem?
(Responsiones: 16)
Huic quaestioni, sicut et duabus aliis huius capitis, responsiones dantur contradictoriac et quacdam etiam medias partes inter
extremas tenent:
a) negative simpliciter respondent 5 Prov. et D. BONJEAN;
b) affirmative simpliciter rescribunt vero aliae 8 Prov.;
c) Chi putat pro aliquibus Visitatorihus sufficere; pro aliis certe
non; iuxta Per sutficiunt dummodo conversationes fiat secundum
clenchum theniatum.

2. Desiderantur aliquae coadunationes cum Visitatoribus, saltem ad
experinrentum ?
(Responsiones: 26)
a) Non desiderantur a 6 Provinciis.
b) Utiquc desiderantur a 7 Prov. et a Dno. BONJEAN, privatim
respondente.
c) Utique, at iuxta modum, desiderantur a:
- Cac dummodo non sint obligantes ut visitationes a ad limina ));
- Hol ^Iex: solum quando necessariae plane appareant;
- Arg Chi Flu Jug Pol Por si regionaliter tantum convocentur;
Cur et Sal eiusdem sunt sententiae, vel saltem similis; D.
RoussEAu, privatim respondens, utiles illas iudicat, sed non
vere rcpracsentativas Congregationis.
3. An aliqui Visitatores exspectant invitationem Superioris Generalis, ut Romam petant ?
(Responsiones: 14)
a) Non, respondent Chi Jug Ven, 1). 13ONJEAN

etiam adnuente.

b) Utique , rescribit Flu.
c) Cum distinctionibus respondent:
- Arg Sal si opus sit ; fere idem sentit Aet: supposita coadunatione de qua in cap . 2, alter aditus solum in « emergentia *;
Col Hol: visitatio peragatur quando se offerat occasio, non
statuto tempore;
Cur Mat: norms edatur praescribens Visitatoribus Curiam
Gen. petere, semel durante munere eorum ; vel tertio quoque
anno (Pol);
Hon rem rclinquit Superioris Generalis iudicio.
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« VINCENTIANA n
1. - Problema de materia tractanda
Ad hanc quaestionem solvendam sequentes proponuntur solutiones:
1. Nominatio relatoris offcialis in Provinciis.
2. Coetum redactionis instituere:
- pro parte doctrinali (Studia Vincentiana, Studia pastoralia, etc.); vel
- pro parte informativa.

II. - Problema linguarum
Fere omnes Provinciae mentionem faciunt de difficultate linguarum . Solutiones propositae sunt valde diversae:
1. Un ca editio in diversis linguis, cum summariis in aliis linguis, vel
cum summaries in lingua Latina;
2. Unira editio in lingua latina,

cum surnmariis in aliis linguis;

3. Editiones simultaneae in 3, 4 vel 5 linguae. Haec solutio sequentes
habet difficultates:
a) Ratio oeronomica : pretium cuiusquc exemplaris certe dupliretur, quia labor compositionis, qui praecipuus est, in editione tvpis mandata, manet idem pro singulis editionihus.
b) Difficultas vertendi totam matcriam in diversas lingual. Personae, quac nunc in Curia degunt, impares essent huic novo
labori superaddcndo ordinariis ipsorum muncribus.
Adest domi possibilitas exarandi has ediliones in zvariis linguis.
In hoc casu:
1. Pretium valde reduceretur.
2. Sed manent aliae diflicultates:
a) diliicultas vertendi totam materiam in diversis linguis;
b) difficultas laboris materialis, e.g. componendi textum in machina. Opus esset non tantum ordinario dactvlographo, sed
persona experta in compositione, pro bene accepta praesentatione materiac;
c) insutlicientia pcrsonarum pro impressions curanda et distrihutione facicnda.
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1. In cadem cditione: est solutio quae nunc datur.
2. I)uas edere publicationes differentes: pro hac solutione stant
9 Prov., sed aliae, do hac quaestione, opinionem non dederunt.
3. Solutiones concretae:
- Pars officialis-doctrinalis, impressa; pars informativa, mimcographica.
- Pars ollicialis, ad modum circularium tanturn Visitatoribus
communicanda, Pars doctrinalis-informativa, impressa, pro
omnibus Confratrihus.

- 230 POSTULATA SPECIALIA
1. - Ad commissionem praeparatoriam
Adprobamus Constitutiones ut sunt: non est enim opportunum
eas mutari post sex annos. Desideramus magnam chartam C.M.,
sc. programme de spiritualitate et mentalitate. constantem ex duabus
vel tribus paginis.

Pro Prov G cr: D.

GLOWATZKI

11. - Ad conventum generalem
1. Mlutuum adiutorium inter Prov., ita ut divites iuvent pauperiores.
Et in Curia nostra exstct officium pro Tertio Mundo (2 Prov.).
2. Conventus Generalis convocetur post 10 annos; Provincialis
autem post 5; rationes sunt variae, v.g. tit detur possibilitas
visitandi Provincias (Aul).
3. Ante quam nominetur Director Filiarum Caritatis, Auctoritates
provinciales CM. audiantur (Ind).
4. Fundus peculiaris adsit pro Missionihus Sinensibus; et habeatur
Superior Regionalis pro hac pane Missionum (Sin).
5. Conventus Gencralis videat possibilitatem stabiliendi gradus
progressives in adscriptione ad C.M.
Faveat petitioni ad S. Sedem mitteandae circa reintegrationem
ad sacerdotium exercendum, ah its qui iam e nostra Congregations fucrunt et nuns stint saccularizati (Ven).
5-bis. Instituantur Vicarii provinciales, ad instar Vicariorum Episcopalium, qui haheant iurisdictionem dclegatam a Superiore
Provinciali pro quodam determinato territorio vel opere (Hon).
5-ter. Proponimus Conventui Generali schema de Novo Instituto
nobis consociato:
- id constituent presbyters et laici;
- vinculati ad tempus;
- dediti vitae evangclicae sub inspiratione S. Vincentii et sub
auctoritate Superioris Generalis C.M.;
- socii huiusmodi Instituti ntagnam habebunt nobiscum fraternitatem nobisque adiutorium pracstahunt et a nobis participationem bonorum spiritualiun accipient;
- supradictum Institutum hahebit statuta iuxta ius C.M. redigenda (Ven).
6. Conventus Generalis ne agat de Regimine nisi in fine; neque
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Iuris Canonici (Sin).
7. Prov. Flu 32 postulata praesentat, sed de its tractatur in diversis
capitibus. Nobis videtur ex its postulatis, unum principium
constanter exsurgere: a In revisions totius textus Constitutionum hoc principium semper clarum habeatur et firmum
maneat: actuositas apostolica praecipue nos distinguit, non autem
nostrae vitae communis genus aut quivis aspectus alius vitae
nostrae. Haec enim omnia ab ilia actuositate apostolica procedunt» (Flu).
8. - Conferentiae Regionalcs et consociatio Provinciarum: vide
I, 4; VIII, C. 3.2.
I)edicatio iuventuti et labor vocationalis. Litteratura ex
scriptis S. Vincentii pro pastorali iuvenum: vide 1, 3; III;
Il, 6.
Finis unicus C.iMI.: evangelizatio pauperum: vide II, 1.
- Servetur ius Provinciarum proponendi modum propriunr designationis: Vide VIII.
- Reformatio a. 48; clarificatio aa. 170, 194: vide VIII.
- Scopus specificus dnmus et communitatis: vide II.
N.B. - Quaestiones de quibus in hoc n. 8, etiam in POSTULATIS
PROVINCIA1?L'M tractatae sent ; propterea ad hoc Documentum remittintus dicendo: vide 1. 11, 111, etc., i.e. vide Documentum Provinciarum, cap. 1, If, III, etc.

III. - Ad Superiorem Generalem
1. Saecularitas C.M. clarius eluceat ; ad hoc missi sunt duo fasciculi (dossiers ) commissionis provincialis (Tol).
2. Criteria ad iudicandum de vcra integratione in communitate C.TNI.:
- evangelizatio pauperum ut signurn primarium vocationis;
- acccptatio , praevio dialogo, ministerii secundum planificationern provincialem , et dispositio adlaborandi in coetu;
- communitas bonorum (Tol).
3. Firmis Constitutionibus et iure Supcrioris Generalis , maneat
u consideratio) normarurn particularium Provinciac Matritensis,
relate ad 'jubilatos ' confratres in patriarn et Provinciarn redeuntes
(Mat).
4. Detur Superior Regionalis pro nostris missionariis vProv Hondurcnsis (Bar).
5. Separcntur oflicia Visitatoris ct Dircctoris Filiarum Caritatis
(Mad).
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COMMISSIONIS PRAEPARATORIAE
1. - De munere proximi conventus generalis
A. Multae Prov. optaverunt tit tempus experimentale pro Constitutionibus usque ad annum 1980 protraherctur; cum cffectus
decisionis huius magni Brit momenti quoad labores Conventus
Gencralis,
suadernus ut Conventus, Clare et explicite statuat , in eius initio
aut in tempore opportuno, ut
pariodus experimentalis usque ad annum 1980 extendatur.
B. Responsiones traditae a Conventibus prov. nobis suadent obscrvattones sequentes:
1. Plures Prov putant in Convcntu Gen. tractandas esse quacstiones vitales C.M.
2. Aliae, etiam plures, putant initium capiendum esse ab experientia, cum ambae positiones simul coalescere possint.
3. i\Iultac. Prov nolunt tit tempus teratur excutiendo methodum
lahoris Conventus, et tractando quacstiones iuridicas et
minima particularia.
4. Compertum autem habernus duas tcrtias panes copiac responsionum ad quaestioncs iuridicas et ad singula minuta attinere.
Aliquas ergo propositiones nos a suggerere » oportet:
a) Directorium Conventus ad omnes Provincias missum est,
sed duae vcl tres tantum Prov. Aquas annotationes dederunt;
ideo illud plurimis omnino validum visum est, quia experientia praccedentis Conventus lam probatum.
Si hoc Directorium adhihetur, tempus valdc pretiosum non
teretur.
b) Proponimus ut Commissio Centralis, a Conventu cligenda,
committat Commissionibus specificis sectiones indolis iuridicac et technicae, v.g. in cap. s De Sodalibus n, sectiones
a De incorporatione n et De iuribus Sodalium >, atque etiam
totaliter e Dc Regimine
Quae Commissiones tradent Conventui conclusiones laboris
sui; (( nc adeat Conventus discussionem de singulis minimis
aiunt plures Provinciac.
c) Commissio Pracparatoria innuit Conventui Generali convenientiam obscquendi voluntati Provinciarum volentium
agere in Conventu turn de quaestionibus fundamentalibus,
turn do rebus practicis.
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iter dirigere suasque decisioncs maturare ac perficere (vide
infra Cap. II, et Cap. III, IV, et VII, B).

11. - De fine et spiritu C.M.
(Suggestio)
I. Plurimac Prov nolunt ut Constitutiones ex integro percenseantur
et denuo conficiantur.
2. Exoptant autem, ut quaestiones vitales adeantur, sc., vel ut in
quodam procmio affirmetur munus praecipuum C.I. in Ecclesia et in mundo, vel ut
recognoscantur capita respicientia finem, naturam et spiritum
C.M., quo clarius patcat finem dirigere typum communitatis,
spiritum earn vivificantem, eaque omnia quac ab codem spiritu
promanant.
Igitur, debetne Conventus:
ait aptius componere hacc tria capita,
aut redigerc proocmium ad Constitutiones,
aut nil omnimo mutare, quod vero effugiet tractationem
quacstionum fundamentalium.

III. - De actuositate apostolica
(Suggcsti0)
Ueprchenduntur et progrediens nostrorum operum traditionalium extinctio et dispersio in opera varia. Quod fit causa alicuius
anxietatis multis Confratribus. Eodem autem tempore frequentia
incepta, praescrtim in servitiunt pauperum, in plurihus Provinciis
inita sunt.
Respondere cupicntes omnibus qui ex experientia dicunt incipiendum esse et persuasum quidem hahentes expericntiam S. Vincentii determinavisse typum Congregationis ab ipso institutae, haec
suggcrere opportunum censemus:
1. l)iscussio de hoc capite initium capiat ab expositione inceptarum
novarum expericntiarum, in servitium pauperum, quac diversae
Provinciae aggressae sunt. Iliac forsitan imaginem Congregationis temporis futttri describent.
2. Postea afferantur etiam experientiae de novis formis laboris
quoad formationem Cleri et quoad recentiora ministeria in
Ecclesia.
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regiones Tertii Mundi.
4. Agatur quoque do problematibus ad (( Missiones paroeciales
attinentibus.

IV. - De vita communi
(Suggestio)
1. Constat quondam habcri hacsitationem circa vi tam communitariam , ideoque plures Prov expetcre ut Conventus aliquod
' minimum ' statuat . Omnes consentiunt de necessitate mutuas
relationes fovendi in omnibus gradibus vitae Communitatis.
2. Ad hoc igitur proponimus, ut reciproca tradatur experientiarum
participatio in Conventu Gencrali.

V et VII, A). - De consiliis evangelicis et de Sodalibus
(Suggestio)
Ex Provinciarum responsionibus de Capitum V et VII matcria
constat duo existere problemata quac labores Conventus fuscare
et impedire potcrunt:
1. Primum problema respicit sensum verborum, sc., ` incorporatio ',
` vinculatio ' et ' vinculum '. Quia Prov ista adhibent in diversis
sensibus, diflicile est facere comparationem responsionum inter
se proindequc singulas responsiones were intclligere. Sensus
talium verborum authenticus constitui potest it debut solununodo
a Conventu Gencrali.
2. Alterum problema respicit modalitatem vinculationis cum C. \l.
Duae sunt opiniones: prima vult ut vinculatio efficiatur per
quondam contractum scriptis datum post emissa vota, altcra,
ut vinculatio fiat per votorum emissionem in quantum aatum
iuridicum implicite constituat. Et cum pauciores existimcnt
argumenta agere de natura ipsius Congregationis vel nostrorum
votorum, fere omnes consentiunt controversiam respicere potius
praeferentias in ordine practico et iuridico.
Unde:
Haec Commissio Pracparatoria proponit tit Conventus Generalis
haec problemata Conunissioni de Re luridica (quam alio loco
commendavimus) committat, ut
a) quod primum attinet, definitiones verborum considerationi
et approbationi Conventus subiciat;
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Clare distinguatur ab ilia, de qua vere controvertitur, et sic
disceptatio in Conventu ad quaestiones solvendas potius
quam ponendas immediate dirigatur.

V I. - De vita orationis
(Suggestio)
1. Responsiones Provinciarum, relate ad hoc caput, nobis suadent
conclusiones sequentes:
a) dantur difficultates in Communitate quoad vitam orationis;
b) huiusmodi difiicultates solvendae sunt ad normam art. 66
Constitutionum, in ambitu Provinciarum (et domorum);
c) 12 Provinciac exoptant ut Conventus Generalis statuat quoddam ' minimum ' orationis communitariae;
d) 11 Provinciac negant necessitatem determinandi quoddam
minimum ' orationis communitariae;
e) 12 Provinciac desiderant mutationes in hoc capite ('onstitutionum.
2. Nos igitur proponimus Conventui Gencrali tit:
a) decernat utrum necessarium sit quidquam mutari de hac re
in Const.;
b) aut declaret problemata hodierna, quoad orationem communitariam, in nostra Congregations solvenda esse a Provinciis
congruenter cum a. 66 Const.;
c) aut denique aliquas tradat lineal directivas, ut nostrae communitates a communitates orationis * sint.

VII, B). - De formatione
(Suggestio)
1. Cum ex responsionibus pateat Provincias plurimas persuasum
habere c Formationem Vinccntianam » et a Formationcm continuatam n esse magni momenti, Commissio Praeparatoria suadet ut:
a) Conventus Generalis promoveat in Conventu discussiones
habendas a Provincias inter se de cxperientiis formationis
vincentianae, et adhortetur unamquam(lue Provinciam ad
studia vincentiana peragenda pro formatione Seminaristarum
et Scholasticorum curanda;
b) Conventus Generalis etiam adhortetur ad promovendam Rationem Formationis in unaquaquc Provincia habente candidates.
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responderunt non csse neccssarium iterari Seminarium Internum,
Commissio Praeparatoria suadet ut permissio hacc forrnaliter
detur a Superiore Provinciali cum suo Consilio.

VIII. - De Regimine
(Suggestio)
Haec est sectio indolis potissimum practicae atque analyticae.
- Practer propositionem unius Provinciae renovandi funditus regimen C.M.;
- practer varias suggestiones de inserendo principio subsidiarictatis in pluribus articulis Constitutionum;
- praeter varias suggestiones quoad numerum Assistentium Generalium (quae quaestio connexa est cum munere Consilii
Gencralis) ;
fere nulla dantur elementa magni rnomenti renovationis relate
ad praesens regimen Congregationis Missionis.
Suadetur ut Commissio Conventus Generalis (, De Regimine
ex novem saltem membris constet, ita ut in tres coctus dividi possit.
Primum adeantur hae quaestiones:
a) Utrum debeat servari linea actualis regiminis C.M., ab omnibus
fere Provinciis adprobata aut renovari iuxta propositioncs unius
Provinciae.
b) Solutio videtur danda esse circa numerum Assistentium Generalium; ad hoc valde utile putamus Conventum Generalem
invitare Superiorem Generalem, cum suo Consilio, ut relationem afferat de experientia iam facts.

SUGGESTIONES EDUCTAE EX CONSIDERATIONE
RESPONSIONUM AD QUAESTIONES PROPOSITAS
A SUPERIORI GENERALI
Ex responsis datis quacstionibus a Superiore Gencrali propositis, apparet plures Provincias nullo vel minimo modo obligationem
sentire participandi et communicandi per Centrum cum tots Congrcgatione.
Hoc comperto, Commissio Praeparatoria quacrit a Conventu
utrum conveniat plene illustrare existentiam ipsam obligation is
participandi et communicandi.
Si ilia obligatio evincitur, Commissio postulat a Conventu tit
media aliqua proponat, quibus sodales et alumni Congregationis
ducantur ad earn scntiendain et in praxim reducendam.
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POSTULATA SUPERIORIS GENERALIS CUM SUO CONSILIO
A. - COMMI:NDATIONES PRACTICAE

1. - De regulis Sancti Vincentii
1. Typis denuo mandare textum originalem Regularum Com.
S. Vinccntii lingua latina et exhortari Coetus Visitatorum ad
exarandam novam editionem lingua vernacula.
2. Praeparare introductionem pro historicis Congregationis cum
elementis, quac exprimant notas subsequentes (cf. Nota historica).
3. Addere notas textuales ad varios articulos, eas desuniendo cx
('odice Sarzanensi, ex editione emendata, quae pervulgata est
simul cum Constitutionibus, anno 1954 (Paris, 1954), et ex
documentis ecclesiasticis posterioribus tempore Sti. Vincentii.
4. 'l'radere copiam cuique confratri.
5. Abrogare normam de non communicandis Regulis Communibus extra Congregationem eamque substituere simplicibus pracscriptionibus rationabilis prudentiae.
6. Potius quam satagamus definire auctoritatem Regularum, oportet
ut eas consideremus tamquam expressionem finis, ministeriorum
et spiritus Congregationis, atque compromissi cum tribus Consihis Evangelicis paupertatis, castitatis et oboedientiae, doctrinae
spiritualis et asceticae S. Vincentii, simul cum praxibus traditionalibus in Congregatione vigentibus anno 1658; obligationem
facere toti Congregationi renovandi spiritu Regularum corda nostra et vitam nostram Communitatis, et mandare iis, qui auctoritatern exercent in nostra Congregatione, ut inserant in Statutis,
in I)ecretis, in normis, in praeceptis et in praescriptionibus
simplicibus, valores substantiales Regularum, quae nostris a
Sancto Vinccntio traditac sunt.

B. - REGULAE COMMUNES: NOTA

HISTORICA

1. Comparatio cum Regulis Sti. Ignatii pro Societate lesu, Cf.
P. CosTE, :Monsieur Vincent, vol. II, p. 13: a Saint Vincent a
largement pulse dans les regles des Peres Jesuites, dont it reproduit souvent jusqu'aux expressions. Ce que dit St Ignace sur
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le detachement des parents , I cs conversations , la modestie, la
proprete des chambres , la ponctualite , les permissions , les sorties,
les rapports avec is externes et ICs Confreres , les communications aux Supcrieurs, les biens de Ia communaute , tout cela se
trouve dons le petit livre des Missionnaires ».
2. Differentiae in textu Sarzanensi : cf. A. Como, Vincentiana, 3
(1972), pp . 115-124: o Regulae Communes habentur pp. 1-29,
XI capitibus divisae iisdem titulis ac in Regulis anno 1658 editis,
hac tamcn differentia : caput XI paragraphos 23 complectitur,
dum in redactions anno 1658 impressa , 12 tantum codem capite
habcntur , remissis reliquis ad sequens Caput XII, cuius titulus
deest in nostra redactione , etsi eius matcria unico capite XI mutato interdum paragraphorum ordine - tots continetur.
Generatim , quoad textum , Regulae typis impressae ac nostrac
manu scriptae inter se substantialiter non differunt . Una tantum
notabilis visa est variata norma, postea omissa in editione a. 1658
impressa (Cap. IX, 14) de auctoritate Superioris in domo aliena
degentis : ' Nullus iter faciens... Superior tamen alterius domus,
erga socium qucm dome sua secum duxerit , quoad confessionem
et directionem suam retinebit auctoritatem ' (Cod. 22). Adsunt,
tamen , quaedam verborum discrepantiae quae luculcnter denotant mentis redactoris evolutionen , a nostro termino a quo
manu scripto, ad terminum ad quem typis impressum. Duos
ad rem sulficiet exhibcre exempla:

REGULAE (1658)

CoDEx SARZANENSIS

(1655)

Caput 1, 1.

Caput I, 1.

u Dominus noster I . Ch. ...
missus in mundum ut salvum
faceret genus humanum , coepit
facere et docere . Primum quidem adimplevit , cum omnc genus virtutum perfecte in praxim redegit ... Et quoniam pusilla Congrcgatio M. cupit ipsum Christum I).... imitari ...
idcirco eius finis est: 10 Propriae perfcctioni studere...; 20
Evangelizare pauperibus ...; 30
Ecclesiasticos adiuvare ad scientias, virtutes(lue acquirendas,
ipsorum statui requisitas ).

a Cum Dominus poster I. Ch.
missus sit in mundum ut voluntatem Patris sui faceret scmper, evangelizaret pauperibus,
et daret Apostolis eorumquc
successoribus scientiam salutis ... ; ...et minima Congr. Al.
instituta sit, ut ...sequatur vestigia eius, conveniens est praecipuum illius finem else, primo adimplere voluntatem Dei
in omnibus; secundo evangelizare pauperibus...; tertio iuvare
ecclesiasticos... ».
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« Ecclesiasticorum munus est
...oppida et pagos perlustrare,
in iisquc praedicando et catechizando verbi divini panem
parvulis frangere ... conferentias ecclesiasticorum ... dirigere; aliave muncra, praedictis
functionibus deservientia ac
conformia, obire *.

Caput 1, 2.
e Ecclesiasticorum munus est
... oppida et pagos perlustrare,
in iisquc praedicando et catechizando verbi divini panem ad
captum populi frangere ... conferentias ccclesiasticorum ... dirigere, aliave munia ad quae
Providentia Divina nos vocabit,
obire ').
(op. cit., pp. 115-116)

3. Pracfatio introductoria Sti. Vincentii, praescrtim ea pars quae
respicit praxim rerum in Rcgulis statutarum iam per 33 annos
probatam (i.e. 1625-1658): «Anni quidem circiter triginta tres
a prima ipsius Congregationis institutione cffluxere... nostra
cunctatio cf3icit, ut Congregatio paulatim ac suaviter ipsas in
praxim redegerit, priusquam iliac fuerint editae. Nihil enim in
illis, animadvertetis quod non iamdudum... in usu habueritis ».
4. Praecipua signa temporis Sti. Vincentii, praesertim in Gallia,
quae ex una parte influxum hahucrunt in ipsas Regulas, ex
altera parte hodic non amplius exsistunt, saltem in pluribus
orbis terrarum partibus.
Monarchia magis magisque augescebat in potestatem absolutam;
e.g. Ludovicus XIV qui impedivit quonimus D. FAURE, Sahaudius, cligeretur in Superiorem Gencralem. Intensus amor erga
parentes cum consequentiis nummariis et cum interferentia in
libcrtatc se movendi et adiaborandi relate ad Confratres, Leges
successionis ad patrimonium familiae. - Institutio (i.e. disponibilitas pro Clero) beneficiorum simplicium non residentialium. Stilus praedicationis. - Quietismus et alii extremi errores in
oratione. - Conditio Religiosorum (virorum et mulierum) in
illo tempore in Gallia eorumque vita communis atque opera. Legislatio canonica et potissimum ca, quae aliquo modo nova
crant in normis iuridicis Concilii Tridentini. - Consuetudines
socialcs in vita familiarum, praescrtim relationes inter parentes
et filios, atquc analogae relationes in vita eccelsiastica, praecipue
inter Superiores ecclesiasticos et ipsorum moderationi subditos.
N.B. - Est historice falsum augere vel restringere ad categorias uniformes praefatas condiciones non ut solidas (monoliticas), sed
tantum ut plus minusve peculiares illius temporis et loci. Iudicium erit exitiosum reicere tamquam res sine valore plures
praxes Regularum , quibus illae condiciones faverant. Praxes

- 240 omnium Societatunr validarum, maxime Societatum C'hristianarum , erumpunt ex valoribus fundamentalihus . ,'L'os possumus
ab illis attingere quod nostro profectui inserviat , quin ohligenrur
ad singula persequenda , in sensu obsoleto et mere traditumali.
5. Normae renovationis a Concilio Vaticano II traditac (Perfectae Caritatis, 6-8-1966 et Ecclesiae Sanctae) - Evangelium - Fundator Sanae traditiones (Etiarn verba ab Ecclesia prulata, praesertim
a Papa, e.g. Renovationis Causam et Evangelica Testificatio).

II. - De modo praeparandi conventum generalem 1980
Antequam Conventus Generalis finern capiat, oportet ut quaedam proponantur et adprobentur media ad revisionem peragendam
Constitutionum utpotc quae a Statutis separandae sunt. Quac
media csse possunt, e.g.:
Commissiones specificae, nominatae a Superiore Generali cum
suo Consilio et ab eadem Auctoritate dirigendac ut suas functiones
expleant. Dantur exempla:
- Commissio historica,
- Commissio spiritualis ascetico-doctrinalis,
- Commissio operum apostolicorum,
- Commissio iuridica,
- Commissio coordinationis (nisi Conventus praeferat committere hoc mums Superiori Generali eiusque Consilio,
adiuvantihus earumdem Commissionum membris delegatis).
Finis huiusmodi laboris hic erit: praesentarc C'onventibus
Provincialibus annorum 1977 et 1980 propositiones cum plurimis
alternativis et quaesitis, sicut fecit Commissio Praeparatoria Conventus Generalis anni 1974, remittendo eidem Conventui determinationcm finalem.

III. - De

ordinationibus superioris generalis

Art 142, 20 C+S statuit: (Superioris Generalis est:) a Ordinationes gencrales condere in honum Congregationis, quae vigebunt usque ad sequentem Conventum Generalem, nisi ab ipso
Superiore Generali vel ab cius successore aliter provisum fucrit s.
Inde propono Conventui Generali 1974 ut de materia, quae
sequitur, tractet ipse Conventus Generalis et, nisi aliter disponat,
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1. De iurisdictione G.M. Superior Gen. concedit iurisdictionem
internam Congregationis \lissionis pro confessionibus Confratrum et aliorum ad normam can. 875 et 514, § 1, quin, de hac
concessions , mentio alia fiat quoad diem I lanuarii et I Iulii
sodalibus qui interea Presbyteratus ordinem receperint, dummodo sirnul iurisdictionem C.M. localem vel provincialem, a
respcctivo Superiore Provinciali vel locali jam habeant.
2. De Confirmatione superiorum tel officialium . In quantum res a
Superiore Generali pendet , Superiores sive Provinciales sive
locales, Dircctores Filiarum Caritatis aliiquc ofliciales, expleto
muncris tempore, in officio fungendo pergere debent, donee
in officio vcl confirnientur vel ab alio sub.,tituantur.
3. De paupertate . De possessione et usu rerum materialium, atque
de itincribus a nostris faciendis , hae haheantur normae generales:
a) Servetur paupertas turn singulorum turn communitatis tit
signum evangelicum et eschatologicum , ' ivens et cvidens,
ob tria Consilia Evangelica at) Ecclesia ( in Const. Lumen
Gentium et Decr . Per fectae C'aritatis ) nobis praescripta sicut cuique alii Instituto ab eadem recognito.
b) Vera servetur communitas in vita nostra.
c) Servetur praxis mortificationis , vita spiritualis , vita interior
necnon labor perseverans , statui nostro convenientia.
d) Posscssio et usus VEHICULORUM nostris, hisce temporibus cst necessaries in generc; in casu particulars pro domihus
et residentiis et pro singulis Confratribus , videat Superior
Provincialis.
e) Posscssio et usus RADIOPHONIAE et 'I'ELEVISIO\IS et
alius machinae aptac ad audiendum et videndurn , e.g. phonographiae et camerae , hodie magnopere multiplicantur ad
fines hurnanos et supcrnaturales ; Confratres tamen moderationem in iisdem exerceant iuxta principia generalia de quibus sub a, b, c.
f) Itinera, sacri ministerii causa suscepta inde ab Apostolorum
tentporihus fieri in Ecclesia consueverunt , fructusque ab
cis procul dubio benefici ad proximorum bonum promanarunt . Quandoquc Confratres itinerantes mcmores esse oportet
de diversitate conditionum et morum Confratrum in aliis
nationibus degentium , ne provocent infaustas repercussiones.
g) De supra dictis ( a, b, c, d , e, f,) et similibus in concreto,
videat Superior Provincialis iuxta suam prudentiam et conscientiarn.
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Normae Provinciales, a Superiore Generali, cum suo Consilio,
approbandae, provocaverunt problemata quorum solutio diutina
videtur pendere ex decisionibus maioris ponderis Conventus Generalis, praesertim de materiis de quibus infra, nempe:
1. An liceat Confratri de suis bonis propriis dare in veram cleemosinam indigentibus, sine limite summac et sine licentia Superioris?
2. Quid dicendum est de menstrua oblatione vel de alia largitione
ex bonis Congregationis data singulis Confratrihus ex Norma
provinciali ? Dc istis largitionihus intelligitur quod fiant proptcr
necessitates communes pracsumptas cuiusque Confratris, nec
do iisdem attenditur relatio circa usum actualem.
3. Quid dicendum de Norma provinciali, quae concedit singulis
('onfratribus licentiam expendendi de propriis bonis toties quoties
summam pecuniac ita clevatam, ut Confratres multi numquam
licentiam sint pctituri in materia paupertatis; qui plus possident,
raro talem licentiam petere debent.
4. Quid est dicendum de voce activa et passiva, praeter normam
art. 188 C 1-S ('.M., concedenda Schclasticis et hratribus, ante
incorporationem definitivam, et sine distinctione aetatis aliunde
requisitac pro voce passiva ?

V. - Postulatum de re oeconomica
De Constitutionibus et Statutis, in re occonomica, expetitur:
1. Ut textus articuli 217, de competentia singulorum Consiliorum
dirigendi et vigilandi administrationem oeconomicam, iterum
perpendatur.
2. Ut ius et officium Oeconomi gcneralis relate ad res occonomicas
Provinciarum et domorum explicite definiantur in Statutis nostris,
e.g., debetne aut convenitne ut Oeconomus generalis queat, ration
sui officii, visitarc Oeconomos provinciales, immo, in peculiaribus
adiunctis, Occonomos domoruwn vel operum maioris momenti ?
3. Quid, iuxta a. 220, § 3, a Curia Generali attenditur do sic dicta
relatione generali administrationis Curiae? I.t qui usus permittitur iisdcm Superioribus Provincialihus de relatione a nobis
accepta, praesertim an liceat et conveniat ut exeniplaria multiplicentur ct omnibus Confratrihus Provinciac communicentur ?
4. Ut aliquid dicatur de limitibus pro Superioribus Generali et
Provinciali in alienationibus faciendis et debitis contrahendis, sicut
fit de expensis extraordinariis in a. 223 et in Deer. 2, post. a. 225.
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I ALTHOFF Hubert ....... Dep 9- 7-07 3- 5-30 1- 8-36 Ger
ARCHErro Giuseppe ..... Dep 20- 6-10 2- 8 -28 13 -10-35 Mad
BALESTRERO Pietro ...... Dep 25- 8-21 23 - 8-36 23- 7-44 Tau
BAUzA Amador.......... vVi 29- 6-23 7- 9-39 25- 1-48 Hon

5 BENOIT Camille .... Ast Gen 15 - 2-20 26- 9-38 1- 7-44 CuG
7- 9-40 25- 3-44 Rom
BETTA Luigi ........... Dep 12 -11-21
BIERNASKI Ladislau ..... Dep 24-10-37 27- 2-55 6- 7-63 Cur
BoMBA Wladyslaw ...... Dep 5- 2-38 7-10- 56 23 - 6-63 Pol
BOMERS Henny ......... vVi 19- 4-26 21- 9-57 19- 3-64 Aet
10 BOROSTYAN Jozsef ....... 17- 3-12 28- 6-35 23- 6-40 Hun
BoccA Jacinto - Antonio ... vVi 28- 2-36 18- 7-52 23- 7-61 Moz
BRACA Carlo ........... Dep 1 - 1-27 26- 9-42 24-6-50 Rom
BROWSE Egbert ........ vVi 18- 1-29 1- 2-58 23 -12-62 Cos
CAHALAN James ........ Vis 14- 9-10 4-10-31 21-12-35 Hib

15 CHAC6N MINA Daniel ... Vis 28 - 8-36 12-12-54 22- 4-63 AmC
CHAVES Jos6 Elias ...... Vis 28- 4-26 18 - 1-46 18 -10-53 Flu
CID Emilio ............ Dep 17- 4-17 21- 9-33 29- 6-42 Sal
CORERA Jaime .......... Dep 15- 6-33 26- 9-49 1- 6-58 Cae
CRUZ Jaime da Silva .... Dep 4- 1-34 18- 7-54 22- 7-62 Lus
20 DANjou Gonzague ...... Vis 6- 8-33 17- 9-51 29- 6-61 Mad
DE CUYPP. R Henri ...... Dep 11- 4-37 21- 9-55 10 - 9-61 Bel
DE Dios Vicente ........ Vis 19-12-27 19- 9-48 20 - 1-52 Mex
DE Los Rios John ..... Dep 27- 8-30 18 - 7-48 18 - 3-56 Col
DIRVtN Joseph ......... Dep 19- 8-17 16 - 6-38 29 - 5-43 Phd
25 EI.DUAYEN Antonio ...... Vis 4- 8-27 19- 9-44 9- 9-51 Per
ENRIQuEZ Alfredo ....... Vis 15- 5-26 4-10-42 10- 9-50 Cub
EssiNG Gerard .......... Dep 18 - 8-27 22 - 9-49 22- 7-56 Aet
FALANGA Joseph ....... vVi 10-10-23 30- 5-41 2- 4-49 Ang
FANULI Antonio ......... Dep 4- 3-32 6-11-48 24- 3-57 Nea
30 FLOURENs Henri ....... Dep 11- 6-21 27-10-45 29- 6-48 Rol
FONT Jose .............. Dep 18 - 10-28 8 - 9-44 28- 12-52 Bar
FRANZ Louis J .......... vVi 27- 7-31 22- 5-48 2- 6-57 NAu
GARCIA Domingo ....... Dep 8 - 5-15 27 - 9-31 10- 9-39 Mat
GIRLEN Charles ......... Vis 3- 4-14 7- 9- 31 24- 4-38 Bel
35 GIPSELMAN Richard ..... Dep 28 - 2-11 10-10-30 5- 6-38 NAu
GLOWATZKI Herbert ..... Vis 26-10-30 7- 9-50 6- 4-57 Ger
GOCLOWSKI Tadeusz ..... Vis 16- 9-31 7-10-49 24- 6-56 Pol
GRINDF.L John A........ Dep 14- 9-37 18- 7-56 24- 5-64 Ang
GR OETELAARS Victor ..... Dep 21- 11-36 21 - 9-56 19- 3-63 Hol
40 GUTIERREZ Tomas ...... Via 22- 9-22 6- 3-40 1-12-46 Arg
HARTENBACH William E. . Dep 13-10-37 7-12-55 24- 5-64 SLu
HENZMANN Paul ... Sec Gen 25-12-22 15-10-40 5- 4-47 CuG
HUTYRA Jan ............ vVi 1- 2-12 12-11-33 18- 7-36 Slo
IBAraEz LSzaro .......... Dep 15 - 8-35 23- 9-54 29- 6-62 Cub

45 JABRE Farid ........... Vis 15- 3-21 24- 7-38 23-12-44 Ori
KAPUSCIAK

Florian .. Ast Gen 13 - 9-33 27- 9-50 14 - 9-56 CuG

KUZHIKKATCUCHALIL Mi-

chael ................ Vis 1- 6-32 6- 7-57 2- 12-64 Ind

-244LACHORSKI Joseph ...... Dep 16- 3-28 14- 6-47 27- 5-54 Uti
LAPAI.ORCIA Lucio G. Proc Gen 13-12-09 18- 7-28 2- 8-36 CuG
50 LATINI Luigi ........... Vis 30- 8-17 31- 8-33 21- 9-40 Tau
LENNARTZ Otto ......... Dep 15- 8-10 7- 4-32 6- 8-38 Cos
LE6N Martiniano ........ Dep 11-11-29 16- 9-45 14- 9-52 Ven
LIMRERTII Raimundo ... Dep 6- 1-26 4- 9-44 15- 7-51 For
LLORET Michel ........ Dcp 1- 1-26 6-10-44 8- 3-52 Par

55 1.61,Ez MASIDE Jose ..... Dcp 27- 3-43 22- 9-59 4- 6-69 Sal
LOPEZ QUINTAS Modesto Vis 30- 5-28 19- 9-44 1- 6-52 Phi
MAHONEY Gerard ....... Dcp 23- 2-33 9- 6-53 27- 5-61 Phd
MALONEY Robert........ Dep 6- 5-39 10- 6-58 28- 5-66 Phd
MANFREDA Giannantonio . Via 26-10-25 19- 7-54 15- 8-59 Nea
60 MCCULLEN Richard .... Dep 28- 7-26 7- 9-45 25- 5-52 Hib
MIKULA Augustin ....... Dep 23-12- 13 18 - 7-33 23- 6-38 Slo
MISCIA Giorgio ......... Vis 27-12-22 26- 9-40 13- 3-48 Rom
MONTAGNE Andr6 ...... Vis 5- 1-14 7- 9-31 3- 7-38 Par
MORDIGLIA Mario ...... Dep 20-12-17 31- 8-33 21-12-40 Tau

65 MULAKAI. John ......... Dep 23- 6-34 6- 7-54 14- 4-63 Ind
MULET Jos6 ............ Vis 20- 1-31 7- 9-48 10- 5-56 Bar
McLLAN Francis ........ Dep 6-10-25 10-10-45 28- 5-50 Hib
MURRAY John P. ....... Dcp 26- 4-21 17- 6-41 22- 5-48 Phd
MYSZKA Franciszek ..... Dcp 4- 1-16 18-10-31 28-10-39 Pol
70 NUGENT John .......... Vis 22- 5-22 14- 6-42 22- 5-49 Phd
NU\EZ Columbiano ...... Dep 5- 9-25 22- 9-43 10- 9-50 Mcx
O'DONNELL Hugh F . ... Dcp 30 -10-34 30- 5-52 28- 5-61 SLu
O'HARA Vincent ....... Dep 29- 3-12 26- 9-30 4- 7-37 Par
OONINcx Antoon ....... Vis 12- 4-27 19- 9-48 17- 7-55 1101
75 ORNELAS Adelino de .... Dep 4- 3-33 19- 7-51 24- 7-60 Moz
O'RoURKE John W. .... Dep 11- 4-26 26- 2 -43 11- 6-49 Aul
Ou Carolus ............. Dep 4- 7-07 12- 9-25 3- 7-32 Sin
PADR6s Enrique ........ Dep 31- 8-13 4- 7-36 3- 7-38 Chi
PAIVA Hugo ............ Dep 8- 2-28 23- 9-47 13- 3-55 Flu
80 PANQUEVA Alvaro........ Vis 22- 8-31 25- 5-47 26- 6-55 Col
PARRES Cecil I........... Vis 20-12-19 4- 6-38 30- 5-46 SI.u
PASQUEREAU Andr6 .. ... Dep 21 - 9-21 27- 9-39 5- 4-47 Par
PEREZ FLORES Miguel.... Via 2- 4-28 19- 9-44 31- 5-52 Sal
PERSICH Nicholas E. .... Dep 4- 2-22 7- 9- 38 30 - 5-46 SLu
85 QuEvEno Alvaro ........ Dep 11-12-29 25- 5-47 5- 3-55 Col
RAIDI . Ernest ........... Dep 24-12-17 20- 7-35 6-11-49 Aus
Vis 26 - 5-30 18- 7-45 19- 7-53 Lus
REIs Fernando Pinto dos
Vis 31- 3-32 23- 9-54 4-10-59 Ids
REKSOSUBROTO Cornelius
RICHARDSON James W. Sup Gen 5- 2-09 23- 9-25 10- 6-33 CuG
90 RICHARDSON John T..... Dep 20-12-23 30- 5-42 15- 8-49 SLu
RIGAZIo Alejandro ... Ast Gen 6- 8-21 9- 3-38 23-12-44 Cu(;
RIVADENEIRA Jorge ..... Vis 8- 9-21 22- 9-39 29- 6-47 Aeq
RODE Franci ............ Vis 23- 9-34 6- 3-52 29- 6-60 Jug
RonRIGUF •L ANT6N Marciano . .............. Dep 12- 7-24 22- 9-40 29- 6-48 Per
95 ROMAN Alberto ......... Dep 21- 3-23 19 -9-39 6-10-46 Phi
ROMAN Jose Maria ..... Dep 14- 10-28 19- 9-44 18- 1-53 Mat
RoMaouis Adriano ..... Vis 31-12-34 21- 9-55 10- 9-61 For
RuZSIK Vilmos ......... Dep 27- 4-13 2- 10-31 15- 5-38 Hun
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.... Vic Gen 17-11-26 22- 9-43 9- 9-51 CuG
100 SAi.AMERO Ansclmo ..... Dep 20- 9 -29 17- 9 -46 21- 9-53 Mat
SANTIAGO Francisco ..... Dep 22- 5-14 5- 1-34 9-11-41 AmC
SARASOLA Ventura ...... Dep 14- 7-24 6- 3-41 20-12-47 Arg
SAWICKI Henry ......... vVi 23- 2-12 18-10-31 6- 6-36 Uti
SCIWANI=. Roberto ...... Vis 12- 7-27 30- 5-44 7- 6-53 Chi
105 SECLAOUI Jamil ......... Dep 28 - 4-21 24- 7-39 29- 6-45 Ori
Situ Andreas ........... Vis 30-10-17 17- 8-42 31- 5-47 Sin
SONET Jesus ........... Dep 26- 2-29 7- 9-46 25- 4-54 Hon
SORIA Enrique ......... Dep 8- 7-36 27- 9-54 29- 6-61 Aeq
SUESCUN Julio ......... Dep 7- 5-35 22- 9-51 20- 9-59 Cae
110 SYLYES 'rRE Andr6........ Dep 17- 8-20 26 - 9-38 1 - 7-44 Tol
SYMES Joseph J......... Dep 30- 4-23 14- 6-43 3- 6-50 Phd
TANIAGNONEGiuseppe. 0ec Gen 21- 5-13 14- 8-31 23-10-38 CuG
'[ESOIRO David ......... Dep 14- 3-24 22- 9-40 29- 6-48 Por
'l'ORAR Julian ........... Vis 14- 12-11 14 - 9-27 23- 4-37 Mat

115 TItEYER Johann ......... Vis 10- 3-14 30- 7-32 18- 2-40 Aus
TCRNRUI.I. Keith A. .... Vis 4-10-28 26- 2-46 26-11-52 Aul
Usowicz Aleksander .... Dep 14- 6-12 15- 6 - 28 11- 8-35 Pot
VELA Luis .............. Vis 23- 9-31 21- 9-47 5- 3-55 Ven
VERGARA Jaime ......... Vis 23- 5-31 26- 9-49 9- 9-56 Por
120 VEewoimi) Gerard .. .... Dep 11-11-39 21- 9-59 19- 3-66 Hol
V IALARIiT Jean - M arie .... Vis 24 - 3-15 3- 9-31 30-10-38 Tol
t ILLARROlA Rafael ...... Vis 30- 4-36 25- 9-52 25 - 6-61 Cae
WISNIEWSKI Domingos .. Vis 2 - 3-28 23- 2-48 29- 6-55 Cur
ZAKELJ Stanko ......... Dcp 3- 5-12 10- 7-30 5- 7-36 Jug

125 Zico Vicente ........... Dep 27- 1-27 4- 2-43 22-10-50 Flu

126 Brunt memhra Conventus; in Elcncho 125 tantum nominantur quia
adhuc nescimus quisnam fucrit clectus in Deputatem Prov. Ids.
70 Electi Deputati; ex
56 membra ex officio, 48 sunt Visitatores vel Viccvisitatores.
? adhuc Visitator, cum elenchum typis mandamus; attamen, ante
Conventus celebrationem , alius sodalis eligi vel nominari potest in
Visitatorem.

- 246 -

INDICATIONES PRACTICAE
1. Directorium conventus. Delcgatis , Romac tradetur textum emendatus per aliquas correctiones, quae - - a quibusdam membris
propositae - a Commissions Praeparatoria ad interim inductae
sunt.
2. Traductores . Ad cxpediendam mutuam inter se communicationem
et intelligentiam delegatorum , praesto aderunt traductores, iuxta
diversarum coetus linguarum, Superior Gen. rogavit Visitatores
Statuum Foederatorum Amcricae, Galliae, Hispaniae atque Italiae ut mittant Confratres magis ad hoc idoneos. Pro lingua
latina adhibenda in documentis redigendis , P. Michael NATUZZI
invitatus est.
3. Auditores . Ex consulto omnium Congregationis nostrae Episcoporum, Superior Generalis convocavit 1:xc.mos DD. Petrum
ZEVAco et Samuclem S. BUITRACO ad Conv. Gen. Commissio
Praeparatori.. eidrm Cunventui iudicium remittit de convenientia
alios arcesscndi auditores.
4. Periti. Commissio Praeparatoria cxpetit a Conventu ut ipse
videat de necessitate habendi peritos deque personis ad hoc
vocandis.
Superior Gen. iam commisit Excmo D . Petro ZEVACO et D.
Michacli KUZHHIKKATTUCHALIL , Visitatori Indiae, munus praeparandi relationem de Missionibus , praesertim Vincentianis.
5. Celebrationes Liturgicae.
a) Variae praevidentur cclebrationes communitariae (Missa et
Brevisarium ) ab omnibus Conventus membris peragendae.
Ad hoc textus pertinens tradetur delegatis.
b) Cclcbratio quotidiana ( Missa et Breviarium ) plerumque habebitur per coctus linguisticos . Modus excogitatur hoc facile
facicndi in loco pro singulis coctibus congruenti.
c) Responsabilitas cuiusque coetus linguistici ad haec spectat:
- designare aliquem Liturgiae coordinatorem;
- suppeditare libros liturgicos necessarios (Ordinem Missae,
Lectionarium) in lingua vernacula.
6. Documenta nondum transmissa. Provinciae, quac documenta sui
cuiusque Conventus Provincialis non miserunt Romam, ante
diem 15 maii , enixe rogantur ut ea transmittant Superiori Generali,
qui eadem membris Conventus deferat.
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in aeroportu Fiumicino uti vchiculo ( autobus), quod ducit ad
Stationem « Termini *, Hic vero uti possunt vehiculo (autobus)
n. 77, quod ducit usque ad forum (piazza) e Cola di Rienzo,>,
parum distans a Domo Missionis.
In ingressu Domus n Collegio Leoniano * (Via Pompeo Magno, 21)
notitias ipsi accipient de habitations et hospitalitate.
8. Aliae indicationes practicae de visu atquc viva voce tradentur.
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NOMINATIONES El' CONFIRMATION}'
DIES-NOMEN OFFICIUM

1974,

DOMUS • PROVINCIA

DUR.

Mar 4

SALINERO,

F.

Dir.Fil.Car.

(Gijon)

Mar. 18
OLIVEIRA

L.

G.

Superior

Santa Bdrbara

B. Flumin.

Superior
Cons.Prov.
Superior

Lippstadt

Gcrmaniac 2 tri.

Cartagena

+ 2 trl.
H. Caesaraug.

Superior

Lima 10

Mar. 25
KLEINE MEIR H .
PEIS O.
Aolz A.

Apr. 1
BERRAOE A.

Peruviana

1

\' IDAURRE G.

Lima 70

:%IARTURET J.

Lima 8°
• 2
Chincha
Ica
•
Guayaquil
Aequatoriana

1IASIWE C.
DEL t ) LMO J. 4
VAZQCEZ L.

RoDRIGuEz F.
TASEv P.

Cons.Prov.
Superior

Bitola

»

1
tri.
2 tri.

Venezuelana
Jugoslaviac

Apr. 8
K NIBRELER F.

('ons.Prov.

B. Fortalex. 3 tri.
2 tri.
Oricnti'

IIENNEKAM J. *

JABRE F.

Sup. Prov.

Apr. 16
KAMINSKI A .
Superior
ZAJAC J. »
PASZYNA

P.

•

\VIERZBA F.
KOSINSKI 1.

O'REI I.I.Y T .
DUGGAN R.

SU LLIVAN '%I.

Cons.Prov.

Araucaria 30
Curitiba
Irati
Prudentopolis
Matra

B. Curitib.
» 2 tri.
• 2 tri.
• 3 tri.
^
3 tri.
Australiae
•

i

KEADY J. •
CUMMINS A. •
('IINNINGHAM K. •

MIARGIOTTA S.

Dir.Fil.Car.

(Napoli)

Dir .Fil.Car.

(Graz)

Apr. 29
TREYER J.

• N.B. - Numerulus civitatis nornini appositus , numerum refert quo
Domus in Catalogo 1974 recensetur. Quod pro its locis fit, ubi alters saltern adsit Congregationis Dornus in Catalogo inscripta.
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NOTITIAE EX PROVINCIIS
PROVINCIA AETHIOPICA HOLLANDICA
RECHERCHE S ANTIIROI'OLOGIOUES
M. Lambert BARTELS a reFu sa formation d'anthropologue
a l'Universite de Nim^que. Ses etudes furent couronnees par
une these sur les formes de mariages chez les Placha Galla
de l'E'thiopie Occidentale . 11 a consacre plusieurs des annees
recentes a faire des recherches en Ethiopie . Nous avun s profitce de l'un tie ses passages aux Pays- Bas pour i' interroger
sur elles.

K(': Sur quels sujets avez-vous concentre votre attention ? Pourquoi
ce ch('i r ?
LB: On ne. pent explorer tout a la fois. 11 faut faire un tri.
Dans la religion prechreticnne des Gallas, mes recherches se son
porters sur leur vision de Dieu et des puissances suprahumaines,
leur idee de I'homme et tie la societe, lour conscience du Bien et
du mal. J'ai etudie, rites, symboles, pricres, chants et legendes exprimant ces conceptions.
Pourquoi cc choix-la ? Parce qu'unc connaissance approfondie
de cc domaine est plus directement utile an missionnaire soucicux
de faire de ses Gallas de mcilleurs chretiens ... dans le style galla.
A cet effet, it lui faut connaitre toutes les facettes de leur vie quotidienne en famille et au travail, de meme que (curs structures juridiqucs. 1Vlcme une telle selection fait done etudier, pratiquement,
toute la vie des Gallas dont I'existencc est tissee des rites et des
prieres it noter par moi.

1% (': I.c ,-ru'tat de cos recherches est-il significatif pour 1' annance
du clurisliaus,nr ^

I,B: Pour moi personncllement, Oui! Je trouve une signification tres riche dans le caleidoscope des observations recueillies.
II en est autrement pour mes Confreres. Jc n'ai encore pu classer,
pour leur usage, que peu de renseignements, tout juste no resume
provisoire. Pris par leur travail en paroisse, en mission ou dans
les projets de developpement, it leur est impossible de faire euxmemcs un travail comme cclui entrepris par moi. Leur hospitalite
complaisante me prouve qu'ils attendent de moi bien plus que le
peu deja donne par moi.
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indigenes, jc vais faire enregistrer pour les Gallas (dont la plupart
sont illettres) des instructions religieuses. Ces Iccons sur bandes
magnetiques pourront titre sans cesse amelior6cs, sur la base de
lours propres observations et des experiences de nos missionnaires.
Mon espoir est de voir ces mises au point successives, a partir de
la pratique, corriger et completer sans cesse mes recherches.
La signification de mes recherches pour la predication du christianisme se degagera de I'epreuve de la pratique. C'est comme
pour le medecin. Quand, dans unc region de mission, on attend
l'installation d'un medecin, on place en lui les espoirs les plus genercux. 1,'expericnce seule peut montrer cc dont est capable I'intervcntion do la nieklc: in& ,
(Traduit de • Kleine Compagnie 74/3 ^ par Albert van Eijk c.m.)

Boletin de la CLAPVI
Para informaci6n de los lectores a dondc no llega este Boletin
copiamos el indite de este n6mero 3.
Notas del momento : Mil excusas a los lectores . - S.O.S. a
los Visitadores Para salvar el encuentro Interprovincial de Renovaci6n. - Information para los quc vendran al Encuentro.
Section formativa: Ensayo de determinaci6n del carisma de
San Vicente y de c6mo vivirlo en nuestros dias. Adrian Bastiaensen.
Roma da una voz de alerta contra la alarmante decadencia de la
devoci6n a Maria Santisima. Luis 7. Rojas.
Section informativa : Vivencias de un cohermano brasilero en
un nuevo movimiento de renovaci6n cristiana: • I Focolarini o.
Jose; de Bartoli . -- La Provincia del Perti adopta oficialmente el
nombre de • Padres Vicentinos *. - Teol6go-escriturista vicentino
al servicio de la CLAPVI . - Medidas tomadas por la provincia del
Perri y Venezuela para afrontar el problema vocacional . - Boletines Provinciales . - Secretariado de Pastoral v reuniones zonales
en Colombia. - Entrevista de los PP. Asambleistas de Mexico
con personeros de asociaciones vicentinas . - Primer encuentro
national de Asesores de asociaciones vicentinas en Colombia.
Foro de lectores : Continuaci6n del dialogo entre Panama y Venezuela, respecto de los colegios de la C.M . Maurice Roche.
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Formation permanente y planificacion. El numero 67 del Informativo S.V. tiene dos puntos interesantes en la section de # ComunicaFoes do Pe. Visitador a:
Primero, una invitation a seguir un curso de Filosofia en la
Facultad Dom Bosco de Sao Joao del Rei (31G), con el fin de renovarse en los estudios y tcner un diploma, civilmente valido, para
ensehar.
Segundo, recuerda a las casas la obligation de hater un plan
de vida comunitaria de trabajo segtin las normas provinciales, que
son las siguientes:
1. Que cada casa presente al Consejo Provincial un plan de
sus actividades para el arrio proximo, teniendo en cuenta las tres
exig_ cncias basicas:
- Plan de vida de oration.
Plan de actividades ordinarias v extraordinarias del semestre.
Plan de administration de lucncs.
2. Que estc plan mire al objetivo, que cs la promotion del
hombre marginado.
3. Que se haga una revision del plan dcspues de seis meses
y que se envie el resultado al Conscjo Provincial.
Sin duda esta planificaci6n supone y crew al mismo tiempo on
gran espiritu de responsabilidad y disciplina en la provincia. (I. SV.
N. 67).
Publicacianes vicencianas. El P. Vicente Zico hizo la presentacion de la seric quc pretendemos editar. Contienc la vida de San
Vicente, Documentation (Cartas y Confcrencias de San Vicente,
texto y estudio critico actual) y estudios o monografias sobre el
Santo Fundador.
Dcspu[s de transmitir a las Ilermanas el proyecto (reunion de
Belo Horizonte 11-15 de febrero) tengo que informar quc no solo
recibio aplausos, sino tambicn toda clase do apoyo tanto para la
publicacion como para la difusion de la serie w San Vicente de Paul N
dentro y fucra de la comunidad. (I. SV. N. 68).
Ingreso de la Provincia en la CLAP VI. u La Asamblea se manisfesto a favor del ingreso do nuestra Provincia en la CLAPVI
ante las ventajas de unir nuestros esfuerzos a nivcl regional, Para
analizar e intentar una solution de los problemas do las provincias,
para participar en los proyectos quc ha promovido, Para beneficiarnos del Centro Permanente de Renovation Vicenciana, y para
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con problemas parecidos N. con necesidades relacionadas.
La cuestion sera estudiada definitivamente por cl Consejo
Provincial en contacto con las provincial de Fortaleza y Curitiba N.
1. SV. N. 68).
Experiencias provinciales. Es un cuaderno especial de cxperiencias, expuestas metodicamente , para ser evaludas por la Asamblea
Provincial , en los sectores siguientes: apostolico - misionero , formation
de los nuestros , administration de los bienes y en la « favela mineira w.
El P. Zico me hahlo ademas de una experiencia interesante en el
sector de los ministerios do los laicos.

Fortaleza ( Brasil)
Reunion pastoral. A su vuelta de Holanda el P. Visitador aprovecho la ocasion pars hacer unas cortas visitas en las casas del Norte.
En Cameta encontro a los padres preparando un encucntro
importante de los siguientes asuntos: Pastoral de ]a Prelatura en
union con las Comunidades cristianas. Pastoral del Matrimonio y
Catequesis. I-la silo invitado el P. Paiva para oricnter en estos
problemas.
En el mes de enero huho un curso de catequesis en Bolen con
el fin de mejorar cl programa de catequesis.
I:1 provecto de la Escuela tie Agricultura de Cameta esti va
en marcha.
(1tolctin Mensal, N° 20)

Mexico
Boletln Provincial. Acaha de Ilegar a nuestra redaction el primer
ntimero de cstc bolctin, editado por el sistema OFFSET, con 40
paginas interiores de texto.
Tiene cuatro secciones: noticias, experiencias, estudios y textos.
Extractamos de la section de experiencias to siguiente:
Primera Jornada rotational. A petition del Promotor Vocacional, la ('omunidad de San Agustin, juntamente con las Ilcrmanas cstuvo de acuerdo en tenor una jornada vocational del Tunes
18 al 22 de marzo.
Sugerencias:
- Unificar en un tetra vocation religiosa y sacerdotal.
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- Programar mas dinimicas de grupo.
- Hacer una invitation mas personal, unas semanas antes,
a las familias para interesarlas y conocer mas el medio.
Encuentros pastorales. A escala parroquial se insistio sobre la
necesidad de reuniones semanales entre los padres y hermanas, para
coordinar, planear y revisar la action pastoral.
Evaluation de la Asamblea Provincial. El P. Juan Jose Nluhoz
hace unas a Reflexiones criticas a proposito do la primera etapa de
la Asamblea Provincial ». Lo que el llama a puntos completivos *
supcra cl contexto local y pudieran ser bucnas sugerencias para la
Asamhlca General.
a Seria recomendable:
--- una conciencia de limitation. Parece pretencioso que la
Asamblea quicra definirlo todo. Seria mas valioso encontrar y aceptar
unos cuantos objetivos posibles concretamente y utiles para la rcalizacion de los inisioneros dentro de las provincias.
- - una cierta superacion del desco de quc todo quede expresado en decrctos y una biisqueda generosa de contenidos y expresiones profeticas.
- - Conciencia eclesial. Conio metdo y mentalidad. No es
nada hipotetico pensar quc una asamblea puede obsesionarse por
la a defensa estrecha n de los intcreses de su provincia.
- punto de referencia: las personas.
(lloletin Provincial. N" 1)

Peru
Boletln Provincial. Acabamos de recibir en la Curia General
por primera vez este Boletin. I:sta todo 61 escrito por el Visitador
y pasa revista a muchos problemas. Resulta casi un informe de la
Provincia.
Despues de leer todo este material creo que puedcn dcstacarse
los siguientes puntos:
1. Ilay una voluntad decidida de renovation con una planificacion adecuada v estimulante, contando no solo con los recursos
hnmanos de la Pros incia, sino tambien con las disposiciones personnlcs de sus iniembros.
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a los prohlemas propios sin esperar ]a solucion dc otros.
3. Como consecuencia declara como prioridad numero UNO el
problema de las vocaciones nativas.
4. El problema del nombre oficial a Vicentinos n es marginal,
y sin embargo es importante para poder idcntificarse inmediatamente sin otras explicaciones.
5. Atencion a la information interior con el slogan : a lo ordinario para ti es cxtraordinario para los demas , cuentaselo... ».
(33olctin Provincial No 2)
Extructuras de action . El rnimero 3, recien recihido, da la impresion de que en la provincia se han creado estructuras de action,
que se estAn moviendo en arias direcciones: en la promocion vocational , en la coordination parroquial, en el provecto misionero...
Sin duda han tornado en serio el consejo de lion Quijotc a
Sancho: s No hagas muchas pragmaticas ; y si las hicieses, procura
que scan buenas y, sobre todo, que se guarden y cumplan u (II, 51).

SAF Occidentalis
Cuestidn de las Viceprovincias. Los padres de los Estados Unidos
Occidentales estan resucltos a dar una solucion definitiva at problema de las viceprovincias de los Angeles y New Orleans.
El Provincial de San Louis y los dos Vicevisitadores han redactado un documento conjunto con el estado de la cuestion, con
altcrnativas, ventajas y desventajas, de una manera realmente serena . Las proposiciones bisicas se reducen a las siguientes:
1. Necesidad de solucionar el problema. I)os provincial segun
San Louis y Los Angeles. Tres provincial segun New Orleans.
Procedimiento de discusion amplia a todos los niveles.
2. Lineas generales del plan en cuanto a la asignacion (lei personal , formation, division de recursos, identidad provincial y unidad
interprovincial.
Ventajas de dos o tres provincias en cuanto a los limites territoriales, a las posibilidades pastorales, al potencial de crecimiento
y a la funcion del provincial.
Asamblea conjunta. 'Panto en enero como en junio las Asambleas
de San Louis y las de las viceprovincias se celebran en el mismo

- 255 lugar (Perryville) y al mismo tiempo, con sesiones particulares pars
los asuntos propios y sesiones comunes para los asuntos generales
o de interes com6n para las tres entidades.

.SE31INARJA
Dlluicr1ON. St. Thomas Seminary Newsletter (Denver, Colorado,
USA) Vol. 1 N. 1, Winter 1974.
Acabamos de rccibir este hermoso holetfn de cuatro paginas
impresas a dos colores c ilustrado con tofografias. Copiamos la
rflecton del P. Agnew.
Reflection. Fr. Francis 11. Agnew, C.MMI., Rector and President.
Diez anos de rfexion. PosiciGn renovadora: con el acento
sabre los valores positivos de la vida cristiana, la experiencia ministerial y el crecimiento liumano y personal del
estudiante. Vuelta a un programa academico riguroso.
Though the training of men for the Catholic Priesthood remains the basic purpose for the Catholic Seminaries, the spirit
bred by the Second Vatican Council has in many respects modified and enlarged upon the practical implementation of this traditional project. The Council has undertaken a rethinking of the
nature and mission of the Church in order to make its age-old and
unchanging principles more intelligible for and more relevant
to life in the contemporary world. Its achievements have had an
evident and far-reaching impact upon priestly life and its preparation.
The non-academic aspects of the educational undertaking have
always engaged the seminary more immediately than most institutions of learning. The thinking of the last ten years has re-enphasized this traditional position and insisted upon its improvement
in quite significant ways... by advocating a spiritual outlook based
more upon a recognition of the positive values of Christian life
than on the rather negative necessity of obeying rules, by developing and promoting practical ministerial experience, and by encouraging a much hightened concern for the human and personal growth
of the student. At the same time, the past ten years have shown
quite beyond cavil the necessity of a strong academic program and
the problems that arise from the neglect of this area in the name
of a merely pietistic, activistic, or personalistic approach.
Moreover, it has become increasingly apparent during the
past ten years that the seminary has an obligation to the Church
and the community at large, an obligation beyond that of providing
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upon the practical measures needed to fulfill this obligation.
These changes in outlook and emphasis have played an evident
role in the formulation of the Seminary's purposes and aims. The
initiation of a news-letter represents an effort on the part of the
Seminary administration and faculty to inform alumni and friends
of the problems encountered in and the progress made toward the
achievements of these goals.

Prov . SAF Orientalis
No conozco ningun boletin provincial de la provincia Oriental
de los F.E. UU., pero conozco las cartas circulares del P. John Nugent,
Visitador, llenas de detalles y de calor personal.
Tomamos tres puntos interesantes de la ultima que ha Ilegado
a mi poder del 7 de abril de 1974.
Vincent J. Nugent , C. M.
Teclogo experto de la Delegaci()n Americana
para el Sinodo de 1974.
Following is a quotation from a letter adressed to Fr. Vince
Nugent by John Cardinal Krol: v After consultation with the United
States delegates to the forthcoming session of the Synod of Bishops,
it is a great pleasure for me to invite you to accompany our delegation to Rome as one of the two theological consultants. As you
know, the Holy Father has asked the Synod to consider the topic
Evangelization of the Modern World a, and the delegates join
me in the conviction that your background and expertise in this
area would contribute significantly to the deliberations of our delegation s. Congratualtions, Vince. Our prayers and good wishes
go with you.
Revision de Vida en St. John University (N. Y).
In accord with its mission as a Vincentian University, St.
John's will soon conduct symposia on the poor and on the priesthood.
On May 9, 10 and 11, St. John's will conduct a symposium
on the Catholic Church and the American Poor. Invitations are
being sent to the confreres. I think it worthwhile to take the space
here to list the topics and persons:
The Catholic Looks at Poverty. - Msgr. George Higgins.
Who are the American Poor? - Mr. Nicholas Kisberg.
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The Church and Poor People . - Miss Dorothy Day.
The Poor look at the Church. - Mr. Caesar Chavez.
Catholic Influence in .'!Management Programs of Social Reform. Mr. Walter Hooke.
Catholics and Public Policy on Poverty . - lion. Hugh L . Carey.
Catholic Social Services and the Poor . - Bishop Timothy Harrington.
Catholic Unionists and Underprivileged Workers. - Rev. Philip
Carey, S. J.
The Vincentian Apostolate of the Church . - Rev. Joseph Dirvin,
C. M.
The Future of Catholic Involvement : An Activist Role? . - Msgr.
John Ahern.
On June 28 and 29, the Bishops of the United States and St.
John's University 's Institute for Advanced Studies in Catholic
Doctrine are cosponsoring a Symposium on the Priesthood.
Nine
Bishops will speak. More information will be available at a subsequent date.

LA COMUNIDAD DE QUEENS VILLAGE ( New York).
La visita nuis larga de la historia . On November 19 and 20
I began the visitation at Queens Village with the intention of getting
back soon thereafter to finish . I never did get back until March
7 and 8 , when I concluded the visitation. I think that set some
sort of record as the longest visitation in history.
Casa pequena y autoservicio . The confreres seem to be well
settled into the new house and seem to like it . The confreres rooms
are relatively small, but the living room is spacious and a very nice
room to get together in, with a large fireplace. They build lots of
fires in the winter time. The kitchen and dining room are in the
basement . A cook comes in about three evenings a week to prepare the main meal and also to pre-cook food which the Confreres
can later warm up when they cook on their own. They get the rest
of the meals themselves . Jack Gallagher can whack up a nice batch
of pancakes in the morning.
Eucaristla. Desayuno largo . Dispersion al trabajo . The confreres
usually offer the Eucarist at 7:00 A.M. They have a relatively long
breakfast because it is one of the times they are all together. Then
are off . As you know, Dick Devine is Dean of the College of Arts
and Sciences at SJU. Steve Macher is in campus ministry and
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in Conseling Psychology at N.Y.U. He also spends one day a week
working in the N. Y. Archdiocesan Marriage Counseling Center.
And he teaches one course in the Pastoral Counseling Program at
S.J.U. for NIsgr. Cassidy. Torn Krafinski is writing his theology
thesis right there at the house . On an ordinary day the others will
get home a little before supper and sometimes will have vespers
together. They might also have some common prayer after the eleven
o'clock news.
Liturgia larga y reunion domestica una vez a !a semana.
One
evening a week they have a long liturgy and house meeting following.
Dave Gregorio, who is attached to the house, always conics for supper
this evening. After supper they have common recreation, followed
by Mass and House Meeting. Then Dave usually returns to New
York. Covenant House has about doubled its operation in the
past year. Occasionally one of the other Confreres will spend a
night with Dave in his quarters in N.Y.
Ministerio del fin de semana . Dia de retiro cuatro veces a! aflo.
For weekend ministry the Confreres are usually involved in retreat
work or clays of recollection rather than working in the parishes.
Four times a year they get away together for a day of recollection,
and they make their annual retreat together away from the house.
I/ospitalidad. They have two guest rooms and can improvise
for more, and they are desirous of showing hospitality to the Confreres.
Comunidad pequena. The Confreres at I)e Paul Residence have
adopted the objectives od Small Community Living as outlined
by Fr. Paul Boyle, C.P., President of the Conference of Major
Superiors of Men. I find that to understand what they are trying
to do I must spend time with them, sharing in the ordinary routine
of the house; and after all I guess that is what a visitation is supposed
to he. I have refrained from being judgmental at this time and I
want to go back more often. We certainly share common ideals.
The manner is sometimes different, and the Confreres at De Paul
are the first to admit that, like most of us, they are not living the
ideal fully. The statment I just made -- « the manner is sometimes
different » - leads me into something I would like to say which
I hope will be healing of some misunderstanding.
La comunidad estb abierta a los que comparten los mismos ideates.
An objection is sometimes put forth that the Provincial cannot
appoint anyone he wants to De Paul Residence, that the agreement
is that the men there have the right s to pass on a man ». Actually,
this is an oversimplication. In the first place, there is no apostolate
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of a supplying men # for the work. Secondly, the men of the house
do not require that men who want to come there have a certain
temperament or compatibility with themselves. All they require
is that a person who wants to come has the objectives of the project
of Small Community Living and is willing to fit in to the manner
of achieving ideals that are common to all of us . This manner is
sometimes different. As a matter of fact, this a manner * includes
ways and means and structures whereby men who are not very
compatible can learn to adjust and live compatibly with men whom
they would not ordinarily choose to live with.
Actually, I do not want to # assign * anyone to De Paul Residence . And the men at De Paul do not want to coax men to come
to live there. What they ask is that men be free to make the request
if they desire that manner.
It is my hope and my prayer that the strenghts of the two
manners, where they are different , will compliment one another.
Everyone of us has something to learn, the Confrcres in De Paul,
and the rest of the province, and we can learn from one another.
JOHN NUGENT, C. M.

France
Problema de las Vocations. ([;n stage sur les Vocations, A. Bouvier).
Este es un reportaje de un encuentro vocacional organizado por
el Centro Nacional de Vocaciones.
Estudia dos puntos: El joven frente al problema de la vocation
religiosa y el asesoramiento del joven en esta busqueda.
He aqua algunos puntos problematicos que se discutieron:
---- El rechazo de la tradition y la busqueda de un nuevo
tipo sociologico de sacerdote.
- La insertion en el mundo con los hombres y como los hombres
de ho-V.
- e Es necesaria una cualificacion profesional para el ministerio ?
- 1 Las estructuras comunitarias son capaces de aceptar y
desarrollar estos proyectos originales do sacerdote?
-- - En el cuadro actual de ministerios e hay Lugar para estos
proyectos originalesI
- j Hasta que punto la Iglesia comprendc a los jovenes y
habla para los jovenes de boy?
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SAN VICENTE DE PALL EN LA OP77CA DEL CONCILIO
V.ATICANO II. V. Vandorpe.
Este articulo bien documentado confronta los textos del Concilio
Vaticano II con los do San Vicente. Se centra en la fundaci6n de
las 1-Iijas de la Caridad y descubre una coincidencia extraordinaria
entre el pensamiento del Santo y la doctrina del Vaticano II para
las rcligiosas de villa activa.
El C:oncilio Vaticano 11 intenta movilizar a todas las religiosas
tie villa activa al servicio de la lglesia y del mundo. Para esto exhorta
a la reforma de la estructuras comunitarias, que ban de salvor los
valores autenticamente evangelicos de la vida religiosa y permitir
una insercion total en el mundo.
La revolucion de San Vicente consistio en simplificar la vida
religiosa, reforzando In consistencia interior de las hermanas, para
que pudiesen trabajar en la calle en cualquier ambiente.

Tribuna libre. J. M. Bonjean.
En esta seccion el P. Bonjean dialoga con el P. Fermin Campo
sobre los votos y su conexion con in incorporacion a In C. M.
Sin duda esta cucstion tiene importancia y mercce estudio,
pero a mi parecer es mucho mas urgente pensar en los medios de
renoca r In mistica de los votos y hacer que sean determinantes de
nucstra vida.
(BLF, NO 44)

Prov . Hiberniae (Nigeria)
PAN-,IFRICA;\' MEliTL:A'C OF VLVCE.VTIANS.
Eius intentio est: sponsionem mutuani fovere eorum qui in
Africa laborant, communia problemata discutere, fructum capere
ex aliorum expcrientiis, operam consociare praesertim pro formations nostrorum.
The advantages of such a Meeting would seem to be many.
It would create a feeling of solidarity between the various groups
of our Community engaged in work in these parts. 't'his would
seem to be useful, specially when in a number of countries our
numbers are quite small and isolated. Also, when the tendency
is to establish autonomous provinces on this continent, it seems go, )d
to establish stronger links.
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benefit from the experience of each other. Also there is the need
to consider whether we could not establish something like common
training progammes at least to some extent. There are some of
the reasons which occur to me in favour of such a meeting. I am
sure that there are many others.
Fr. Richardson thought it a good idea to try to have an initial
Meeting between now and the General Assembly, so as to present
our point of view on that occasion. Perhaps a small representaive
group could meet before then - say one person from each area -,
while, a larger meeting, if seem to be desirable, could be left to
a later date. Ideas and suggetions for discussion could be submitted through one's local representative for this meeting.
IZODERIC M. CROWLEY , C. M.
(From a circular letter)

SEJJI.VARIA
Los Obsipos de Nigeria quieren Vicentinos para trabajar en
sus Seminarios. Condiciones: preparaci6n, madurez y sana doctrina.
Gran floraci6n de vocaciones sacerdotales.
In recent months in my travels in Nigeria on retreat work for
priests, seminarians, laity and on catechetical courses for catechists
and teachers, I have become acquainted with many of the native
Nigerian Bishops. Some have asked to see me and others have
written to inc about various matters. Within the last two months
I have had a few sessions with a number of Bishops in the MidWVest and Western Nigeria. They have made requests to us Vincentians to work in an apostolate very dear to the heart of St. Vincent,
namely the training and formation of diocesan clergy. To me this
seems a definite call of Providence to embark on this truly vincentian
work which is so vital in the building of a strong living Nigerian
Church.
It also points clearly to the fact that the bishops, especially the
native ones, trust the sons of St. Vincent though there are many
priests of distinguished orders and societies in the country. Indeed
a few of them are very explicit on this point, and rightly or wrongly
they regard us Vincentians as reliable priests who are not in competition with the diocesan clergy, and who are faithful to the authentic
teaching of the Church...
(From a letter of T. F. Devine)

262 Barcelona
Revision parroquial. El numero 17 del Boletin Informativo
trac tres resefias dc actividades parroquialcs, donde se ve Ia lucha
de los padres por ponerse at dia en las tecnicas parroquialcs, incorporando nuevos metodos de apostolado. Tat vez no se plantean
todos los problemas, pero su esfuerzo de evaluacibn los hate cada
vez mas conscicntes y pucde ser un estimulo Para los demas.
Se me ocurre a mi que estos reportajes de actividades parroquiales podrfan mejorarse, si un expcrto en ministerio parroquial
hiciera una gufa de reflexicin con las metas del ministerio parroquial
y las alternatives en cuanto a los medios segun los ambientes: urbano, suburbano, rural, etc. Asi la auto-evaluacibn serfa mas sistematica v estimulantc.
(Del BIPB.

N0

17)

Grupos de convivencia juvenil.
Fundacion. Los Grupos de Convivencia Juvcnil nacieron el
17 de noviembre de 1972 a iniciativa del P. Jose Sanz. 14 jc venes
reunidos en la cripta de la catedral de San Pedro de Sula (Honduras),
despues de un curso de relaciones humanas, decidieron continuar
sus cxpericncias de <i ainistad sincera a y proyectar sus anliclos en
pro de otros jbvenes.
Finalidad. Estc movimiento juvenil trata de orientar y aunar
la juventud bajo cl lema de la amistad: Amigos siempre amigos.
Dado el hecho do quc la juventud constituye hoy en dfa el
grupo mas numeroso de la sociedad latinoamericana, quiere participar
activamente en las responsabiliaades y funciones de su comunidad.
Aspira a captar amigos con quienes vivir una arnistad sincera.
Caracteristica. Los Grupos de Convivencia Juvenil no tienen
ninguna filiacion polftica, ni discriminacibn de razas, ni credos, ni
posiciones. Son grupos de jbvcnes quc anhclan la arnistad sincera,
y, bajo el lema del a respeto a la persona *, proyectan la arnistad.
Atcividades. Cursos de convivencia mediante el dcsarrollo de
temas sobre s Relaciones Humanas
Bibliotcca Publica.
('omisi6n de alfabetizacibn y orientaeibn.
Rcuniones de grupos e integrupos, fiesta de la amistad, fiesta
del aniversario do la fundaci6n con concursos, colaboraci6n en el
socorro de Managua , participaci6n en actividades pastorales ( concurso
de catecismo, prcparaci6n de primera comuni6n) boletfn informativo, rcvista de juventud.
(Del BIPB No 17)

263 Zaragoza
Plan de reflexion provincial. El P. Visitador con el mayor interes
proponc a todos como terra de rcflexion para la reunion mensual,
de la quc hablan nuestros estatutos (n. 6 y 8), la carta quc nos dirgio
el P. Rafael S3inz a raiz de su visita en el pasado otodo. Procuren
todos goner mocha diligencia en analizar y revisar la vida de la
comunidad y de la Provincia a base do los puntos destacados en
dicha carta. Quc los secretarios de las comunidades respectivas
lcvanten acta de las conclusiones Para enviarlas a la curia provincial.
El P. Villarroya les agradecerfa mucho quc dichas reflexiones comunitarias Ic fuesen entregadas antes de la Asamblea Provincial
(2a. fase).
Es intention del Consejo Provincial y del P. Visitador proponer
a las comunidades temas de reflexion mensuales. Estos actos de
revision de vida provincial y comunitaria pueden ayudarnos en
nuestros esfuerzos por superarnos en nuestro espiritu do servicio
a Cristo.
(8I 3j74)

Roma
:Vision en Indonesia. El P. Silvano Ponticelli, de la provincia
de Ronia, ha pasado cinco ahos en la mision de Indonesia. Al llegar
a Italia de vacaciones, expuso el dfa 5 de abril a los miernbros de
la Curia Gcneralicia la situation de la mision.
Toda su exposition fue interesante. lie aqua solamente algunas
ideas dcstacadas.
Los misioneros en general trabajan en un ambiente acogedor.
Los catolicos no tienen un pasado de colaboracion con el regimen
colonial. Dcsde 1965 el estado esta interesado en una campaha rcligiosa. Los ateos son sospechosos de comunismo. Los misioneros
cuentan con este hecho para disccrnir a los que buscan la salvation
en Cristo de los quc solo tratan de cubrir apariencias.
En este pais densamente pohlado, con la minorfa catolica muy
dispersa, es mas que nunca necesaria la colaboracion de los laicos
en la evangelization. Ellos tienen catequistas a tiempo completo y
las parroquias divididas en distritos y zonas con laicos responsables
en cada una.

264 Portugal
0 Momento que vivemos - 'I'odos vivemos, com emocao, os
recentes acontecimentos que modificaram espectacularmente a face
do Pais. Para alem da alegria ou frustracao que os mesmos possam
ter despertado em cada urn de nos, urna coisa 6 certa: eles poemnos diante durn enorme ponto de interrogacao . Qual sera o nosso
futuro ? Julgo que devemos encara-lo corn screnidade e com determinacao. Ha um povo que faz urna caminhada e, mail que nunca,
precisa da nossa ajuda evang6lica e vicentina . Mais que nunca sentimos a verdade daquelas palavras do Vaticano 11: # As alegrias e
as csperancas , as tristezas a as angustias dos homens do nosso tempo,
sobretudo dos pobres e de todos os que sofrern , sao tamb6m as
alegrias e as espcran4as, as tristezas c as angustias dos discipulos
de Cristo... A comunidade dos crist aos reconhcce - se real c intimamente solidaria do g6nero humano c da sua historia s (G.S. n. 1).
Para ja, o futuro aparece-nos como caixa de surpresas, donde
tudo pode surgir. Em qualquer dos cases , havemos de nos lembrar de
que tamb6m nos assiste o direito it livre expressao do pensamento
e nada podera impedir-nos de reivindicar o direito que u a pessoa
humana tern it liberdade religiosa », direito esse que ((se funda na
propria dignidade da pessoa humana , tal qual sc conhece pela palavra revelada de Deus e pela prupria razao ) (DII, n. 2). E ainda:
E justo que a Igreja possa, sempre e em toda a parte, pregar a f6
com verdadeira liberdade, ensinar a sua doutrina acerca da socicdade,
exercer scm entraves a sua missito entre os homens e profcrir urn
jufzo moral mesmo em mat6rias que dizern respeito a ordern politica, quando os dircitos fundarnentais da pessoa ou a salvacao
das almas o exijam , cmpregando todos c so aqueles meios que sejam
conformes ao l.vangelho a do harmonia corn o bem comum, Segundo a diversidade dos tempos e das situacoes *. (GS, n. 76).
I Iais ainda , nao deveri ser caso pars descoro4oamcntos se nos
virrnos mais nivelados con todos os cidad ;ios no que diz respecito
a cxcepcues desta ou daqucla natureza : « A Igreja no coloca a sua
espcranca em privilcgios dados pcla autoridade civil; pelo contrario,
renunciara ao exercicio dalguns direitos legitimamente adquiridos,
quando conste que o seu use poe em duvida a sinceridade do seu
testemunho , ou novas condiF6es de vida exigircm outras disposi46es n ((;S, n. 76). Neste espirito do serena detcrmrna;ao, p-demos encarar o futuro coin verdadeira esperanca.
(131, No 42)

- 265 SOR LUCIA ROGE
NUEVA SUPERIORA GENERAL DE LAS 111 JAS DE LA
CA RI DAD.
Lunes de Pentecostes : 3 de Junio
Despues do la cclebracion de la Misa Votiva de Espiritu Santo,
que concclebro el P. Superior General con los PP. Jamet y Lapalorcia, Procurador General de la Congregacion de la Mission,
los miembros de la Asamblea se reunieron para la eleccion de la
Superiora General.
Quedd elegida Sor Lucia Rogc.

Datos Biograficos
Nacida el 12 de mayo de 1919, en Francia (La Bohalle - Maineet-Loire), una vez cursados sus estudios de enfermera en el Hospital
de Angers, Sor Roge entro en la Comunidad el 13 dc marzo de 1943.
En sus primeros at os do vocacion fueron, sobre todo, los enfermos los que se beneficiaron de su caridad, en el Hospital de
Chartres, en 1944; en el Hospital de Narhona, en 1950.
En este ultimo puesto empez6 ya a entrar en contacto con la
juventud en la escucla de enfernieras. En este campo le csperaba
una mss amplia irradiacion en 1954, en que fue nombrada Monitora - y mss tarde Directors - de la Escuela de Mandos de Paris.
En 1956, cmpezo a compartir las actividades de Madre Guillemin al scr nombrada su asistenta en la a Central de Obrasu, donde,
en 1956, hahrfa de rcemplazarla como llermana Sirviente cuando
Madre Guillemin fue elegida Superiora General.
En 1968, pasa a ser Consejera General, to que le permite conoccr mejor, no solo las provincial dc espresion francesa, sino, a
traves de las reuniones de Consejo General, a toda la Compaiua.
Dios sea bendito (Correo de la Asamblea).

La noticia en la prensa
La radio vaticana dio la noticia el mismo dfa por la tarde, y
« L'OSSERVATORE ROMANO * la dio el dia 6 de la siguiente
manera :
s LA NUOVA SUPERIORA
DELLE FIGL,IE DI',LLA CARITA
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T. Il. %,RiRE LuciE I(oc(:

- Superieure (;rnerale des Filles de la ('/iarite
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Figlie della Carita di San Viccnzo di' Paoli. La sua elezione c avvenuta net corso Bella Assehnblea Generale delta Compagnia, alla
quate partecipano 167 religiose in rappresentanza delle oltre 40.(()O
Figlie della Carita the svolgono la loro missions caritativa in ogni
parts del mondo.
La nuova Superiora Generale a nata a La Pohalle, net Maineet-Loire, ha 55 anni e ricopriva at momento della nuova nomina la
carica de Consiglicre Generale. La sua attivita si esplicava principalmente net settorc ospedaliere.
(L'Osservatore Romano, 6 Giugno 1974, p. 4).
E I dia 7, I'AVVENIRE daha la misma noticia casi con las mismas
palahras.

Entrevista con la Madre Roge
Pasados los primeros dias dcspues de su eleccion, le pedi una
entrevista y me la concedio cl dia siete.
Sor Lucia Roge es una mujer ni alta ni baja, ni joven ni vieja
(55 anos recien cumplidos), en pleno vigor fisico, en la cumbrc
de una larga experiencia de puestos responsables, en la que ha tcnido que reflexionar por si misma muchos problemas.
A primera vista note sus ojeras, como de quien ha Ilorado mucho
y dormido poco dcspues del primer contacto con la autoridad suprcma de la Compania.
Despues del saludo, me dijo que las preguntas, quc le habia
entregado previamente por escrito, cran demasiado serias y profundas para poderlas contestar en una entrevista. e No me he repuesto
aun -- dijo --- del susto, y ademas la Asamblea tiene en este momento la ultima palabra a.
Insisti un poco y con el papel en la mano hizo un pcqueno
comentario do cads punto.
V. tiene autoridad en 40.000 hermanas en todo el mundo.
g Le da miedo esta respousabilidad ?
Cicrtamente esta responsabilidad es ciolorosa y pesada, y seria
c:.pantosa, si no fucra por la fe N. Ia confianza en Dios, que tienc
su raiz en el Misterio Pascual . Por (,tra parte, creo, es cl precio
de la villa.

z

('u i

, , s principales problemas que tiene la Compania en este

inuiutvtl

Esto es demasiado para respemdcr. 1.a Asamblea tiene cste
trabajo de aislar Ins problemas y sacar ]as consecuencias.
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Sin duda tiene proverbs Para el futuro, G Podria decir algo Para los
lectores de 1 •in-entiana?
Como ya le he dicho, el golpe esta muv reciente y no he tenido
tiempo de reflexionar. El programa de accion para el futuro saldra
de las resoluciones de la Asamblea.
Como concibe V. el papel del P. General en estos tiempos?
No tengo experiencia de Superiora General. Supongo que,
aparte de su pericia en asuntos canonicos, hay algo de complcmentaridad entre las dos personas, que es muy favorable en el regimen de la Compania.
Como we V. el oficio de Director Provincial? I Cudl le parece su
tarea especifica? t Que contribucion puede baser en otros campos?
No tengo experiencia tampoco de visitadora y voy a decirle
mi opinion personal. E1 asunto va a ser estudiado en la Asamblea
General y el P. Jamct ha preparado un informe sobre el asunto.
Yo creo que el Director Provincial es completamente necesario en las provincial y, para que funcionc bien, depends en gran
parte de la personalidad del mismo.
El Director tiene un puesto complementario de la Visitadora.
El problema esta en saber dejar siempre a la Visitadora el primer
puesto. Si acepta este papel, claro esta, sin perder su personalidad,
puede hacer una gran labor, porque su punto de vista es rnas clevado y no entra en detalles de personas.
Las hermanas resienten que tome el papel de la Visitadora,
y varias provincias pidgin una consulta cuando se trata de un segundo mandato.

E Que espera V. de los Vicentinos en general?
Sobre este punto expuse mi punto de vista en la Asamblea
Provincial de Paris en 1968, y creo que mis respucstas entonccs
siguen siendo validas.
lie aqui la referencia del BLF n. 16:
u Sor Rogc, Superiora do las Flermanas de la Central de Obras
y Consejera General, lanzo como un S.O.S. de las Hijas do la Caridad a los Vicentinos. A continuacion de otros intcrcambios con
las hermanas, ella acentuo tin triple deseo de las Hijas do la Caridad: primcro CONOCIMIENT'O, segundo, FORMACION (direccion espiritual y formacion vicenciana) y tercero, cierto clima de
sencillez y sinceridad.
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Estos son los datos que he podido obtener en secretaria sobre
el estado do las Hijas de la Caridad en este momento:
Numero de provincias ................................... 74
Ntimero de Hermanas en todo cl nuuulo en 1973 en 1974 deficit
41.347 40.7321 60'±
Nnicro do hcrmanas en el scmin;n•io 465 345 120
Estos datos no se prestan a mucho analisis, solamente se puede
constatar la tendencia a la disminucion n imcrica por tres causas:
- Disminucion por muerte natural.
- Disminucion por abandono de la vocacion.
- Disminucion de candidatos para cubrir las bajas.

Composicion de la Asanblea General
Los miembros de la Asamblea General segun los datos oficiales
son 167, que se distribuyen de la siguiente manera:
.................................

I

Consejeras Generales ...............................

7

Secretaria General .................................

1

Superiors General

Economa General ..................................

1

Visitadoras ........................................

74

Delegadas provinciales ..............................

83

Total .........................

167

Asisten tambir n a la Asamblea por derecho propio el Superior
General C.M. (Const. 226) y el Director G eneral ( Const . 162,e).
Participan el los trahajos como expertos el P. Joseph T. Tinnelly, Director de la Provincia de New York, el P. Michel Lloret,
Director de la Provincia de Paris y el P. Miguel P. Flores.
El cuerpo tecnico auxiliar consta de 19 secretarias y 42 traductoras.
La Asamblea ha comenzado el 23 de mayo y su fin est5 previsto
pars el dia 31 de julio.
E. C.

270 VICENDE DEL TERRENO I)I VIA DI BRAVETTA A ROMA
E DELL'ERIGP.NDA CASA
1947
Postulato relativo at trasferimento delta Curia Generalizia da Parigi
a Roma
Con suo I)ecreto n. 676 I'Assemblea Generale XXXI (2-8
Iuglio 1947 ), nella Scssione XIV, stabili the it trasferimento a sia
lasciato al giudizio del Superiore gcnerale con it suo Consiglio N
...92 ex congregatis responderunt rem esse relinquendam judicio
Superiorios Generalis cum suo Consilio, 14 responderunt rem esse
decernandam a Conventu Generali s.
1955
Ulteriore postulato relativo at trasferimento delta Curia Generalizia
da Parigi a Roma.
L'Assemblca Generale XXXII (30 giugno - 14 Iuglio 1955),
nella Sessione X, con suo Decrcto n. 16 < Translatio Curiae Generalitiae in Urbcm Romam s, cosi stabili it trasferimento : a ... IN
suffragiis scripto dates, vim juris habuit sententia in favorem translationis majoritate absoluta, demptis suffragis nullis: scilicet 62
r placet *, 44 a non placet n, 5 suffragiis albis *.
1958
Paimi sondaggi per acquisto di inimobili in Roma.
II P. W. Slattery, Superiorc Generale, con sua lettera del 31
marzo 1958, per meglio sistemare la Casa Internazionale, incarica
uflicialmentc I'Economo gencrale P. Leo Timmermans di sondare
se l'antica casa di via S. Nicola da Tolentino, 67 (gia Casa Internazionale c.m.), residenza del Pontificio Collegio Beda, fosse ancora in vendita, ma la proposta i! scartata per it prezzo chc e sembrato troppo elevato.
Ancora per meglio sistemare la Casa Intenrnazionale, it 14
maggio 1958 it Consiglio Generale esamina la proposta di acquisto
di alcune propricta in Roma:
a) un terrcno in Via Aurelia Antica n. 20.
b) un terreno in via Torre Rossa, 2, c.
c) una costruzione in via Cortina d'Ampezzo, 26.
d) un terrcno in via Casaletto.
Le quattro proposte non hanno esito.

271 Per investire vantaggiosamente it capitalc, it 29 novembre 1958,
viene proposta at Consiglio Generale I'acquisto in Roma di due
propriet>e :
a) un terreno in via della Pisana.
b) un altro terreno in via della Pineta Sacchetti.
11 P. Slattery con sua del 1 dicembre 1958 indirizzata all'economo generale si riserva di parlarne personalmente a Roma con
it Procuratore Generale presso la S. Sede P. Luigi Bisoglio.

1959
Sempre per meglio investire it capitale , ulteriori proposte di acquisto
di immobili in Roma.
11 28 maggio 1959, per l' interessamcnto dci PP. Bisoglio Luigi,
Procuratore Generale, loseph Burn, Superiore della Casa Internazionale e Radogna, Economo della Casa Internazionalc, viene ulteriormente proposta al Consiglio Gen. l'acquisto di quattro terreni:
a) Via Aurelia.
b) Via Bravetta, 27.
c) Via del Casaletto.
d) Via Aurclia Antica.
Le proposte rimangono senza esito , anche se it Consiglio Gen.
e incline ali 'acquisto del terreno in Via di Bravetta n. 27 dopo
previi accertamenti.
11 10 dicembre 1959 l'economo generate di allora propone al
Padre Generale, a mezzo lettera, 1'acquisto di tre immohili:
a) Via Torre Rossa , vicino al Collegio Spagnolo.
b) Via Aurelia Antica, a fianco dei Padri del ((PICPUS s>.
c) una clinics in via Spallanzone.
Le tre proposte rimasero senza esito.

1960
Sollecito rivolto all 'economo gen. per 1 'acquisto di un terreno in Roma.
11 P. Slattery, con sua lettera, in data 21 marzo 1960, sollecitava, a nome del Consiglio Gen., I'acquisto di un terreno in Roma.
Il 2 aprile 1960 1'economo gen., dietro segnalazione del P.
Burn , P. Franci Luigi, Visitatore di Roma, c P. Bisoglio, invitava
a sua volta it Consiglio Gen. a decidere l'acquisto di un terreno,
the a suo avviso poteva considerarsi buon investimcnto di danaro
e poteva in seguito essere utilizzato per la costruzione della Curia

- 272 Gencralizia e Bella Casa Internazionale di Studi , dando fin d'allora
le caratteristiche di questa futura casa.
L'8 aprile 1960 l'economo gen., con le informazioni assunte
dal P. Burn, Sup. della Casa Inter . e del P. Franci, Visitatore di
Ronia, fornisce al Consiglio Gen. ulteriori chiarimenti sul terreno
da preferirsi, the sembra esserc quello di Via di Bravetta n. 185.
Presentazione di un prima progetto all'approvazione del Comune
di Roma.
Frattanto , mentre maturano le trattative di acquisto, it P.
Burn e it P. Bisoglio , consigliati da intermediari , in data 25 matzo
1960, avevano presentato at Comune di Roma regolare domanda
di costruzione di un fabbricato da servirc per la Curia Gencralizia
e per la Casa Internazionale di Studi con un progetto di massima
redatto dall'Ing . Padula ( nr. 13708-60 di protocollo ) a cui in data
12 aprile 1960 it Comune di Roma dava parere favorevole.
Trattative per ! ' acquisto def:nitivo del terreno.
11 13 aprile 1960 I'economo gen. c autorizzato di recarsi a Roma
per concludere it contratto di acquisto del terreno in via di Bravetta, n. 185, giustificato sempre come un buon investimento di
danaro.
I'erfezionamento del contratto per !'acquisto del terreno in Roma.
lI 3 maggio 1960 a concluso e perfezionato t'atto di acquisto
del terreno in via di Bravetta n. 185, proveniente dal Sig. Giulio
Tersigni , dalla sua moglie Signora Emilia De Albertis Cambiaso
in Tersigni e dalla Soc. Giulter S. r.l., a firma del P. Bisoglio Luigi,
legate rappresentante della Procura Generale presso la S. Sede,
in Italia, c per l'interessamento dei PP. Burn , Superiore delta Casa
Int. e P . Franci , Visitatore della Prov. Romana (Cf. quaderno- diario
del P. Timmermans). 11 26 maggio 1960 c redatto l'atto pubblico
di compra-vendita di detto terreno in via di Bravetta , di cttari 5,
are 98, centiare 96.
1962
Presentazione di alcuni progetti di villini al Comune di Roma.
11 30 aprile 1962 it P. Burn presenta at Comune di Roma una
domanda di costruzione di un villino, progettato dall'arch . Lapadula
(Prot . n. 25468).
11 23 maggio 1960 11 P . Burn , di nuovo, al fine di bencficiare
delle agevolazioni previste dalle Leggi italiane , presenta altre do-
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01959/62, 01960/62, 01961/62, 01962/63, 01963/62 e 01964/62),
progettati sempre dall'arch. Lapadula, datati peril it 13 giugno 1962.
A1I'atto della loro realizzazione, detti progetti con relative domandr Tu,n furono piu rintracciati nei competenti uffici urbanistici
(Onninali di Rama.
Attuazione del Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma.
11 18 luglio 1962 entrano in vigore le norme di salvaguardia
in relazione al Nuovo Piano Regolatore Generale, adottata dal Comune di Roma , per cui it terreno acquistato da zona destinata prevalentemente a costruzione di s villini * (ed anche parco pubblico
c scde stradale) ricadeva in gran parte in Zona E/1 (espansione
senza piano particolareggiato), in parte in G/2 (parco privato) e
parte in Zona M/2: mq. 2500 (attrezzature di servizi privati), percib
con limitate possibility di costruzione . 11 18 dicembre 1962 it Comune di Roma approvava it testo delle norme tecniche di attuazione
del N.P.R.G.
1963
Primo rirorsu tontro it N.P.R.G. indiriazato a( .Sindaco (it Roma.
11 12 aprile 1963 viene presentato ricorso al Sindaco di Roma
contro it N.P.R.G. the modificava sensibilmente la destinazione dell'immobile, riducendo di motto l'indice di fabbricability , e quindi
di valore del terreno.
Trasferimento della Curia Generalizia da Parigi a Roma.
Il 5 agosto 1963 (h. 5,30), con l'arrivo a Roma del P. Slattery,
Superiore Generale, la Curia Generalizia ha la sua nuova sede in
Roma in Via Pompeo Magno, 21.
1964
11 5 ottobre 1964 , su propostc dcll'economo generale, it Consiglio Gen . discute se a meglio acquistare un fabbricato giy pronto
per la Curia Generalizia a la Casa Internazionale di Studi, o restare
al s Collegio Leoniano u.
Vengono pertanto scartate le proposte dei seguenti fabbricati:
a) una villa in via dei Monti Parioli n. 1, ang . via Jacovacci, 5.
b) una villa in via Aldobrandi, 7.
c) un palazzo in via Pompeo Magno.
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e) la Casa Generalizia delle Missioni Estere di Milano in
Corso Italia, 36.
f) un immobile in via delle Medaglie d'oro, 192.
g) un immobile in via delle Medaglie d'Oro, 130.
11 2 giugno 1964 era stato proposto al Consiglio Gen. la vendita di quasi meta del terreno ed era stato approvato dallo stesso
Consiglio Ge., ma la decisione non ebbe esito.

Le domande di costruzione di villini sul terreno sono respinte.
11 15 dicembre 1964 it Sindaco di Roma respinge ufficialmente
le domande di costruzione dei villini (Prot. 25468) a causa del
N.P.R.G, the ha modificato la destinazione di zona.

1965
II 5 febbraio 1965, su proposta del P. Rigazio e P. Czapla,
1'economo gen . attira I'attenzione del Consiglio Gen. per I'eventuale acquisto di un terreno in via Aurelia, 183, di propriety delle
Suore del Cenacolo.

1966
Installazione di pali telefonici militari sul nostro terreno.
L'11 dicembre c it 13 dicembre 1965 I'Amministrazione Militare domanda alla Curia Generalizia di installare dei pall telefonici da rimuoversi a nostra richiesta.

Servitu perpetua di una condotta d'acqua dell'ACEA.
I1 13 gennaio 1966 con Decrcto n. 12478, it Prefetto di Roma
decide la servitu perpetua sul nostro terreno in via di Bravetta,
185, di una condotta d'acqua dell'ACEA, per motivi di utility pubblica.

Proposta di acquisto di altri terreni in Roma.
II 7 marzo 1966 it Consiglio Gen. prende di nuovo in considerazione l'opportunitit dell'acquisto di terreni:
a) in via Aurelia, delle Suore del Cenacolo.
b) in via degli Scipioni, 287.
)✓'la nulla a state deciso.
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11 7 aprile 1966 it Consiglio Gen. autorizza un regolare ricorso, a mezzo di legate, contro it N.P.R.G., the aveva modificato
in nostro danno la destinazione di zona del nostro terreno (cioe
ne limitava sopratutto la volumetria di costruzione).
Proposta di acquisto di altri immobili.
11 9 luglio 1966, su proposta dell'economo gen., it Consiglio
Gen. esamina la proposta di acquisto di due immobili per installarvi
la Curia Generalizia:
a) in via Lante - via S. Francesco di Sales, 17.
b) in via dei 'I're Pupazzi - Borgo Pit).
Ma nulla c stato deciso.
Autorizzaz ione ad accetlare I' indennizzu dell'ACE A.
11 17 ottobre 1966 l'economo gencrale c autorizzato dal ('onsiglio Gen. ad accettare l'indennizzo offerto dall'ACEA, per la
servitu permanente della condotta di acqua the attraversa it terreno
(Cf. Contratto con l'ACEA).
Costituzione delta servitu permanente dell'ACE.1.
Il 24 novembre 1966 6 perfezionato l'atto di costruzione Bella
servitu permanente dell'acquedotto dell'ACEA.

1967
Proposta di arquistu di altri terreni o immobili.
Il 23 gennaio 1967, su proposta dell'economo gen., it Consiglio
Gen. esamina la convcnienza o meno di installare la Curia Generalizia in fabbricati gia esistenti in Roina:
a) in una villa sul Gianicolo - Via Garibaldi.
b) in tin vecchio palazzo del Principe Torlonia in salita
S. Onofrio,
Cosi pure it 20 febbraio 1967 si esamina la convcnienza di
acquisto di tin terreno tra via Aurelia e via Gregorio VII.
Cosi in seguito vengono ancora considerate diverse altre occasioni di fabbricati ex case o curie gencralizie e di terreni da acquistare, ma senza on vero orientamento , fatta eccezione per l'acquisto
del palazzo in Salita S . Onofrio, ma the vienc abbandonata per I'eccessiva spesa ( 7 agosto 1967).
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11 6 marzo 1967 it Consiglio Gen. autorizza l'economo gen. a
presentare ricorso per fare correggere la destinazione del nostro
terreno : cioe per meta ad use a villini -), e I'altra meta in Zona M/2.

Decadenza dei benefizi previsti dalla Legge.
II 7 agosto 1967 it Ministero delle Finanze in Italia comunica
ufficialmente alla Curia Generalizia la dcadenza dei benefizi previsti dalla Legge n. 408 del 2 luglio 1949 per non avere costruito
sull'area entro i due anni dall ' atto di acquisto , the sono piuttosto
rilevanti (Cf. Lettera del Ministero dells Finanze del 13 giugno
1967 n. 118315/17 di prot.).

1968
A utorizzazione a vendere una particella del terreno.
11 19 novembre it Superiore Gen. con it suo Consiglio autorizza
a vendere una particella del terreno di via di Bravetta.

Presa vision dell'esistenza di un progetto di massima.
II 18 novembre prima, poi it 9 c it 16 dicembrc it Consiglio
Gen. e messo al corrente della presentazione di un progetto di
massima per la costruzione delta Curia Generalizia e della Casa
Internazionale sul terreno di via di Bravetta.

1969
Nel 1969 it Superiore Generale consulto per iscritto i Membri
allora riuniti in Assemblea Generale c quelli delta Curia Generalizia, circa 1'opportunity di avere una Casa del tutto indipendente
per la Curia c le piu essenziali modality da seguire.
La risposta ( non pubblicata) fu a grandc maggioranza a favore
dell'indipendenza con nuova costruzionc.

1970
Diverse proposte per la soluzione d'una rasa per la Curia Generalizia
Dal 1968 at 1970 it problema di avcre una casa propria ed indipendente per la Curia Gcneralizia, abbandonando l'idca di associarla alla C asa Internazionale di Studi, viene sopratutto approfondita it 22 aprile 1970 in occasions della proposta di acquisto delta
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26, ai Parioli. Le soluzioni da approfondire Grano:
a) o restare al Collegio Leoniano con i necessari adattamenti.
b) o acquistare I'ex Curia Gencralizia delle Missioni Estere
di Parigi.
c) o trovare un fabbricato adatto, gih esistentc.
d) o costruire sul terreno di via di Bravetta, 185.
La prima ipotesi si c dovuta scartare dopo i dovuti contatti con
la Provincia Romana, essendo ancora in discussione it titolo di
propriety del fabbricato.
La seconda pure a stata scartata dopo i necessari estimi di tccnici
0 pcriti e trattative con gli stessi proprietari, per I'eccessivo costo.
La terza ipotesi pure, dopo la visita e la presentazione di diversi fabhricati gih esistenti da parte dello Studio del Dr. Busiri
Vici, a stata scartata, perch6 ritenuti inadatti alle nostre finalith.
Prevalse pertanto la realizzazione delta tcrza ipotesi, cioe di
costruire sul nostro terreno di via di Bravetta.
Progettazione delta Casa per la Curia Generalizia sul terreno.
11 30 giugno 1970 lo Studio di Organizzazione Tccnica, aderente al Centro Economi di Comunita, a ul}icialmente incaricato di
progettare la costruzione per la Curia Generalizia sul nostro terreno
in via di Bravctta, e piu precisamente in 'Iona E/1 sito die ci b
sembrato a not piu adatto.
Dopo lunghe c dcttagliate discussioni, I'll gennaio 1971, la
regolare domanda di costruzione con relativo progetto, a presentata al Comune di Roma. Ma dopo diversi mesi, verso giugno, it
Comitato Tecnico Edilizio, respinge questo progetto, perchr irrcalizzabile in Zona Ell.
II progetto, restando sempre valida la domanda, viene ristrutturato per essere localizzato interarnente in Zona M/2 (mq. 2500).
Il progetto segue it suo «iter N: riceve la sua approvazione dal Comando dci Vigili del Fuoco, dall'UIhcio di Igienc e Sanith, ma gli
ostacoli non mancano, sopratutto, con un nuovo ordine di servizio
the sospende tutte le costruzioni in Zona M/2 per meglio ristrutturarle, e « Titer * sembra non avere fine.

1973
Proposte di soluzione con l'acquisto di altri fabbricati in via di Costruzione.
Di frontc allc eccessive lung: ggini burocratiche a agli ostacoli
frapposti sopratutto con lo spauracchio di una a variante * al Piano
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a) una palazzina da riattare in vials Vaticano, 96: ma essa
non appare sufficiente.
b) un fabbricato in via di costruzione, con regolare liccnza
edilizia, in via del Cottolengo , 40: a scartato per l'eccessivo costo.
c) un fabbricato pure in via di costruzione , ma interrotto,
in via della Stazione Aurclia, di propriety dci Padri Trinitari : anche questa occasione a scartata per 1'eccessiva
cntity del fabbricato superiore al nostro fabbisogno.
Fin dal momento dell'acquisto del terreno in via di Bravetta,
it Consiglio Gen. nell ' af rontarc le diverse soluzioni o proposte,
ha sempre avuto presente la valorizzazione Bella propriety , soprattutto per liberalizzarla dai vincoli esistenti ; perch) in data 18 giugno
1973 a mezzo dello studio di Organ izzazinne T ecnica del Dr. Busiri Vici c stato presentato al Convene di Roma un progetto di sistemazione urbanistica di tutto it nostro terreno; per non intralciare
lo a iter » in corso, i tecnici avevano suggcrito di attendere l'esito.

1974
Dopo lunghe ed estenuanti attest c raccomandazioni di persone
qualiticate, si arriva a concludere con it Comune di Roma gli atti
cosi detti a d'obhligo n e convenzioni a 1'11 marzo 1974 e concessa
finalmente la licenza edilizia di costruire la Curia Generalizia sul
nostro terreno in via di Bravetta: la liccnza porta it n. 476, protocoll o n. 1802. (Cf. p. 279).
In questi anni it terreno era stato concesso in locazione a due
ortolani e per la rescissions del contratto, in forza dells leggi agraric
italiane, a necessario indennizzarli per avers libero it terreno.

Gara d'appalto per la costruzione delta Curia Generalizia.
Appena in possesso della liccnza edilizia, viene indetta la gara
per I'appalto Bella costruzione. Con l'ausilio Bello Studio di Organizzazione 'I'ecnica del Dr. Busiri Vici e del nostro legate i lavori
vengono allidati all'impresa Giampaoli s.p.a. di Roma, it contratto
di appalto con I'impresa viene firmato it 19 aprile 1974 da parte
dell'cconomo generals, dehitamente autorizzato dal Consiglio Generale, come da decisions del 3 aprile 1974 (DC 74,+221), c i lavori
hanno inizio it giorno 6 maggio 1974.
Roma , 29 aprile 1974.

G.
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McNICHP.I.LI GIUSEPPE, Partecipare. Orientamenti di azione Vincenziana.
Programma de riflessioni proposto ai membri dells Confcrenze di San
Vincenzo de' Paoli. Societa di San Vincenzo de' Paoli. Consiglio Interregionale di Roma. Palazzo del Vicariato. Via della Pigna, 13/a.
1973 (61 pp.).

FLINTON Sor Margaret, Hija de la Caridad. Santa Luisa de Marillac. El
aspecto social de su obra. (249 pp.). Editorial CE:ME. Santa Marta
de Tormes . Salamanca 1974.

JAMET J., Directeur Generul, Meditations
L 'Echo de Is Maison Mere (187 pp.).

Vincentiennes .

Supplement a

CAPASSO GIUSEPPE, C. M. Faville d'oro (II Edizione) Grafichessa Fasano
1973, (192 pp.).
Questo libretto, scritto non a tavolino ma a contatto vivo dell'apostolato caritativo , vuole aiutare le Visitatrici della Carita a realizzare it loro
meraviglioso programma . Contiene pensieri ed esempi scelti come . for
da fiore . nell'antologia della Carita. (Dall'Autore).

RAYMOND FACELINA, Theologie en situation . Une Communaute chretienne
dans Ic Tiers-Monde. Cerdic-Publications, Universite de Strasbourg,
1974, 328 pp. 50 Fr.Fr.
L'Algerie se cache sous le titre et le sous-titre . Est-ce modestie, ou au
contraire , ambition de faire apparaitre le cas comme significatif d'un retournement de la pensee theologiquc et des attitudes ecclesialcs ? Le deuxieme sous - titre favorise la seconde hypothese: la these de doctorat en theologie de notre confrere, offerte aux echanges et discussions du 5me Colloque
du CERDIC (Centre de Recherche et de Documentation des Institutions
chretiennes) a Strasbourg, les 7-8 juin 1974, s'efforce de rejoindre I'actualite
et les dimensions du monde chretien a partir de 1'experience vecue de
I'Eglise en Algerie de 1962 a 1974.
Exemple unique en nos temps du passage d'une situation de chretiente
a un mode de presence ad gentes, groupe minoritaire handicaps par l'origine
etrangere, Ic passe colonial, I'archaisme religieux au regard d'un Islam
conscient de sa valcur, sans parler du traumatisme des evenements qui ont
creuse le vide et lea cicatrices durables , I'Eglise est aujourd ' hui en Algerie
une Envoyee pauvre, d'apparence probablement plus ruinee que pauvre,
privee de ses assurances dogmatiques et de sa prestnce institutionnelle. Elie
nest acceptable qu'engagee Bans la dynamique proprement algerienne, ellememe en pleine mutation . Ells n'est recevable au-dcdans qu'a la maniere d'une lettre ecrite qui parle au Coeur . Elie est l ' Eglise humiliee, comme
it y eut et comme it y a toujours Ic Christ humilie, I'Eglise depouillee, non
sans son consentement, L'Eglise amaigrie par le depart de sa masse europeenne , I'Eglise devenue comme strangere la ou les siens reconnaissaient
leur patrie . Mais aussi I ' Eglise nouvelle qui refait sa christologie en fonction de son experience actuelle, de I'attente de I'Esprit dans les hommes,
de I'obcissance it une experience que I'auteur s'attache a situer de fait et
de druit.

- 281 11 faut du courage comme it en fallait a l'auteur pour s'attaquer a un
huissonnement epineux, a la fois maigre, et touffu, dont le fruit se vcut
autre que figue de Barbaric . Car it s'agit Bien de l'Eglisc universelle, qui
cherche aujourd'hui son visage en Algc'rie. En Allgerie plutot qu'algerien,
qui signifie officicllcment musulman. Elle est actucllement I'hitc recu au
foyer d' autrui . Mais I'Eglise peut-elle etre jamais simplement terrienne ?
Etrangcre a sa maniere , mail presente, elle pone I'esperance animee par
('Esprit qui ne cesse de passer les frontieres, Bans un monde ou les extremes
cherchent lour reconciliation.

C. B.
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DEFUNCTI CONGREGATIONIS MISSIONIS
(Mar. - Mai. 1974)

N.

NOMEN ET PRAEN.

17 ElctHMANN Ralph

Condicio

Dies Ob. I Domus

Sacerdos 14- 3-74

Philadelphia 1°

I

68 46

18

Ai.vES Aventino

Fratcr 12- 3-74 Felgueiras 50

19

SUCHY Ludwig

Sacerdos 14- 4-74

Graz 10

70 53

20

SAVINI

Celeste

Sacerdos 17- 4-74

Siena

78 58

21

L LANO Leonidas

22

DONOIIOE

Frater 14- 4-74 Medellin 7°

John P.

Sacerdos 6- 5-74 Cape Girardeau

83 49

66 48
57 40

23 VAN IIELDEN Jacques

Sacerdos 25- 4-74

Dembidollo

24 VAN KUIJCK Piet

Sacerdos 1- 5-74

Panningen

75 56

Sacerdos 29- 4-74 Dublin 90

75 53

26 VIDAL, John R. (Snr)

Sacerdos 13- 5-74

82 66

27 VODENIX Luigi

Frater 15 - 5-74 Rome 1° 68 49

28 ANTON ARCED Pedro

Sacerdos 5- 5-74 Manila

71 55

29 FERREIRo BLANCO E.

Sacerdos 22- 4-74

79 61

30 COUPE Gabriel

Sacerdos 15- 5-74 Dax

74 49

31 KIEFFER Anthony

Sacerdos 14- 5-74

73 54

32 ALTENBURG Henry

Sacerdos 26- 5-74 St. Louis 12° 79 58

33 LANG Richard W.

Sacerdos 29- 5-74

Dallas

63 43

Sacerdos 23- 5-74

Dax

80 60

35 BoauF Robert

Sacerdos

Meta 9°

54 35

36 1\IARTINEZ Samuel

ti;i crd,,. 27- 5-74

Manila

69 50

25

34

BANNIGAN

TIRAN

Patrick

Leon

1- 6-74

Denver

Villa!ranca

Philadelphia 1°

45 24

VINCENTIANA ephemeris Vincentianis tanturn sodalibus reservata, de
mandato prodit Rcv.mi Superioris Generalis. Romae, die 1 aug. 1974

P.

I-IINZMANN,

C. M., Secr. Gen.

Director ac sponsor: A. COPPO, C.M.
Autorizzazione del 'I'ribunale di Roma, 18 novembre 1963, n. 9492
Istituto Grafico Tiberino - Roma - Via Gaeta, 23
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